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ABSTRAKT
Shtëpia në kuptimin objektiv është një strehë, një ndërtesë ose një strukturë e cila
zakonisht shërben si vendbanim. Nuk është thjesht një vend fizik, ajo nuk është ku ne
jemi, por kush ne jemi. Është një vend ku ndjehemi se i përkasim dhe ku mund të jemi
vetvetja dhe me të cilën krijojmë një lloj lidhje emocionale. Nisur nga kjo secili njeri ka
të drejtë ta ketë një vend që ta quaj shtëpi.
Banimi social është një term që i referohet banesave me qira të cilat mund të jenë në
pronësi dhe të menaxhuara nga shteti, zakonisht me qëllim të sigurimit të strehimit të
përballueshëm e që mund të shihet gjithashtu si një mjet i mundshëm për pabarazinë në
strehim. Megjithëse qëllimi i përbashkët i strehimit publik është që të sigurojë strehim
të përballueshëm, me fjalë të tjera, strehimi social është një pjesë vitale e përbërjes së
vendit tonë. Qëllimi kryesor është sigurimi i një ambienti për banim dhe punë përmes
konceptit biofilik, ku si ndërthurje e ambientit natyror me atë të banimit, banorët
kultivojnë vetë ushqimin dhe zhvillojnë aktivitete pune brenda dhe jashtë lagjes, duke
minimizuar pabarazinë, delikuencën dhe njëherit duke e rritur kualitetin e jetës përmes
arkitekturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm ku natyra dhe ambienti i ndërtuar
ndërveprojnë në mënyrë aktive.
Arsyeja pse e kam zgjedhur pikërisht këtë temë është sepse mendoj se kjo shtresë e
shoqërisë është pjesa më e ndjeshme e cila në shumicën e rasteve neglizhohet dhe nuk i
kushtohet rëndësia e duhur. Edhe në rastet kur bëhet një zgjidhje, përsëri ka një mori
problemesh të pamenduara gjatë zgjidhjes. Me këtë projekt mendoj të plotësoj të gjitha
kushtet (jo vetëm minimale) të këtyre banorëve për një jetë sa më te shëndetshme dhe
në të njëjtën kohë shpresoj që të shpërndaj një lloj informacioni që synon të
kundërshtojë perceptimet negative dhe të pasakta në lidhje me strehimin social.

Fjalë kyçe: Strehim, Pabarazi, Vitalitet, Emocion
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1. HYRJE
1.1 E drejta për strehim
Nëse përmendim fjalët 'strehim social' për dikë ajo që vjen në mendje janë imazhe të
kullave të larta prej betoni, mirëpo të jetosh në kushte të kënaqshme banimi është një
nga qëllimet më të mëdha në jetë, strehimi është thelbësor kur merren parasysh nevojat
themelore të njerëzve, të tilla si strehimi, dhe nuk është vetëm çështje e mureve dhe
çatisë, shtëpia duhet të ofrojë një vend të sigurt, vend ku mund të ketë privatësi,
hapësirë personale, ku njeriu është në gjendje të fle dhe të pushojë, dhe mund të krijoj
një familje, në një mjedis të shëndetshëm. Të gjitha këto elemente mund të bëjnë një
strehë të quhet shtëpi.
Edhe pse me kalimin e kohës kërkesat e rehatisë kanë pësuar ndryshime, duke u
kërkuar më shumë, që nga fillimet e civilizimit njeriu ka qenë në kërkim për të mbrojtur
veten nga kushtet e vështira të motit, gjithmonë duke kërkuar për mirëqenien, shëndetin
dhe cilësinë e jetës. Prandaj një nga funksionet e arkitekturës është t'u ofrojë njerëzve
kushtet në brendësi të ndërtesave, përveç kushteve të lokacionit ku ndodhen.1

1.2 Banimi social
Banimi social është strehim i përballueshëm. Një funksion kyç i banimit social është të
sigurojë strehim që është i përballueshëm për njerëzit me të ardhura të ulëta.
Zhvillimi i situatës të këtij lloj banimi në vendet e ndryshme ndikohet nga qeveria e
tyre, politika e strehimit dhe nga një numër faktorësh të jashtëm, siç është situata socioekonomike dhe demografike dhe faktorët politikë, administrativë dhe ligjorë . Këto
variabla të jashtëm, së bashku me politikën e strehimit, formojnë rolin, synimet dhe
karakteristikat e shoqërisë për strehim.2
Është e nevojshme të zgjerohet fokusi i strehimit social. Ideja e banesave sociale si një
nevojë është faktikisht e pasaktë dhe ndarje shoqërore. Llojet e ndryshme të familjes
kanë nevojë të ndryshme për llojet e subvencioneve. Analiza tregojnë se ne kemi
nevojë për më shumë strehim social që është nën çmimin e tregut dhe kështu do të ketë
më shumë subvencione, por edhe për shumë familje është më efektive për të përdorur
një subvencionim te të ardhurave për të ndihmuar me kostot e strehimit.3

1

Ana Cecilia Johns de Oliveira (2014), ”(Sustainable Social Housing)”, f.9
United Nations New York and Geneva (2006), “(Guidelines on social housing, Principles and Examples) “, f.3
3
James Gregory, David Mullins, Alan Murie and Pete Redman (2016), “(Social Housing and the good society, Policiy futures
reports, for Web Memorial Trust)”, f.6
2
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Duke marrë parasysh këtë gjithmonë duhet të tentojmë kah zgjidhja më e mire për këto
raste, duke mos lejuar që ajo pjesë e banorëve të ndihen të ndarë nga shoqëria. Një ndër
mënyrat për të arritur këtë është përmes konceptit “live and work” përmes të cilit
banorët kanë mundësi të punojnë afër shtëpive të tyre, më saktë ata do të punojnë në
sera të ngritura afër shtëpive të tyre duke siguruar kështu të ardhura për familjen e tyre,
dhe në të njëjtën kohë të bashkëpunojnë sa më shumë pjesën tjetër të shoqërisë. Në këtë
mënyrë, duke mos ndikuar ndarja shoqërore atëherë mund të arrihet një kualitet i lartë i
jetës për banorët në nevojë.

1.3 Termi përsëritës
Sot, duke e vlerësuar gjithnjë e më shumë cilësinë të përsëriturit si një anakronizëm.
Termi përsëritës apo përsëritja ka një konotacion negativ; është bërë një sinonim për
monotoni, ngjashmëri dhe mërzi.
Por parimi i përsëritjes është gjithmonë i pranishëm dhe formon bazën e të gjithë jetës
në planetin tonë: rrahjet e zemrës, frymëmarrja, cikli i stinëve, etj. Prandaj ky parim
qëndron edhe për vazhdimësinë, besueshmërinë, stabilitetin dhe homogjenitetin atributet që definitivisht bartin kuptim pozitiv.
Luigi Snozzi, një arkitekt nga Ticino, njëherë tha: "Nëse keni një element të mirë,
përsërisni! ", dhe puna e tij jep shembuj të shumtë për virtuozën e tij, trajtimi i parimit
të përsëritjes. Arkitektë të tjerë përveç tij gjithashtu kanë njohur dhe përdorur
potencialin e përsëritjes. Tipologjia e shtëpive në rend bazohet në këtë parim të
përsëritjes në kuptim më të mirë - me kusht që elementi përsëritës të jetë i vlefshëm të
përsëritet, dhe gjithashtu me kusht që metoda e përsëritjes të mos jetë monotone.4
Mundësitë e ndryshme për rregullimin e bazave të shtëpisë brenda llojit të shtëpive në
rend përcaktohen kryesisht nga qarkullimi brenda shtëpisë. Pozita e shkallëve është
faktori që përcakton llojet e ndryshme të shtëpive në rend. Në kombinim me pozicionin
e hyrjes dhe proporcionin e zonave kryesore të shtëpisë, ajo përcakton specifikat e këtij
lloji të shtëpisë. Një aranzhman i vetëdijshëm për energjinë e bazave gjeneron lloje të
tjera të shtëpive.5

4
5

Gunter Pfeifer and Per Brauneck (2008), “Row Houses”, f.6
Gunter Pfeifer and Per Brauneck (2008), “Row Houses” ,f.20
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2. DEFINIMI I PROBLEMIT
2.1 Situata ekzistuese e VBJ në Kosovë
Vendbanimet joformale janë të përhapura dhe dukuri afatgjate në komunat e Kosovës.
Ekzistojnë lloje të ndryshme të vendbanimeve joformale. Përkundër dallimeve të
theksuara në lidhje me shkaktarët e krijimit, vjetërsinë dhe manifestimin e tyre, këto
vendbanime kryesisht karakterizohen me posedim joformal dhe jo të sigurt të pronës,
qasje joadekuate në shërbimet themelore, mungesë të infrastrukturës fizike dhe sociale
dhe financim të banimit. Në shumicën e rasteve, këto vendbanime ndërtohen nga vetë
pronarët e parcelave. Në raste tjera, banorët nuk kanë tituj të regjistruar të pronës. Disa
nga këto lagje mund të jenë të ndërtuara nga pronarët e pasur dhe me materiale
ndërtimore të forta dhe të kushtueshme por që karakterizohen me infrastrukturë fizike
dhe sociale joadekuate. Në anën tjetër ekzistojnë edhe lagje me ndërtime me materiale
të dobëta, pa infrastrukturë elementare, pa kushte higjienike dhe karakterizohen me
varfëri të skajshme, kjo ndodhë më së shumti në “mëhallët” rome, ashkali e egjiptiane
të Kosovës. Andaj shikuar në përgjithësi VBJ-të mund të ndahen në ato që kanë
elemente të qëndrueshmërisë dhe në ato ku elementet e qëndrueshmërisë nuk janë
prezentë në vendbanim. Kryesisht të gjitha këto vendbanime janë ndërtuar në zona të
cilat nuk kanë qenë të mbuluara me plane rregulluese.

Fig.1.1: Harta e Kosovës me vendbanimet joformale6

6

Agjencia Kadastrale e Kosovës, “Harta e Kosovës me vendabanimet joformale”, P 1:180000
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Bazuar në hulumtimin e bërë nga Planet hapësinore dhe urbanistike të miratuara deri
më tani si dhe rezultateve të punëtorive regjionale për identifikimin e Vendbanimeve
Joformale në komunat e Kosovës janë identifikuar 174 vendbanime joformale.
Karakteristikat bazë për identifikim janë ato që i përcakton LPH, zotërimi joformal i
pronësisë, qasja joadekuate ose privimi në shërbime elementare, pjesëmarrja joadekuate
ose mos pjesëmarrja në qeverisje dhe rrezikshmëria e lartë të shprehura përmes
parametrave vijues: numri vendbanimeve të identifikuara, sipërfaqja në të cilën
shtrihen, tipologjia e tyre në kontekst urban/rural dhe rrezikshmëria, numri i shtëpive ,
numri i përgjithshëm i banorëve që jetojnë në këto vendbanime, infrastruktura fizike
dhe sociale, forma e pronësisë, gjendja fizike e VBJ, prioritetet si dhe subjektet tjera të
përfshira në rregullimin e VBJ deri më tani.7
Ne bazë te këtyre hulumtimeve për identifikimin e Vendbanimeve Joformale në
Kosovë, rezulton që në Komunën e Mitrovicës janë vetëm 3 vendbanime të tilla, ku
përfshihen: Kroi i Vitakut, Lagjja e Romëve dhe 2 Korriku.

2 KORRIKU

LAGJJA E ROMЁVE

KROI I VITAKUT

Fig.1.2: Vendbanimet joformale8

7

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Republika e Kosovës (2010), (Strategjia dhe plani i veprimit për parandalimin
dhe rregullimin e vendbanimeve joformale në Kosovë, 2011-2015), f.15-16
8

Drejtoria për planifikim, Urbanizëm, Kadastër, Pronë dhe Ambient, Plani Zhvillimor Urban, “ Vendbanimet joformale “
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Të tri këto vendbanime karakterizohen me:
• Zotërimi joformal ose jo i sigurt i pronësisë
• Qasje joadekuate ose privim nga shërbimet elementare
• Pjesëmarrje joadekuate ose mospjesëmarrje në qeverisje
Kurse “Lagjja e Romëve” dhe “Kroi i Vitakut” shquhen edhe me
• Rrezikshmëri deri në diskriminim, të popullatës, për shkak të pamundësisë së kthimit
të banorëve në shtëpitë e rrënuara, ndërsa shërbimet joadekuate të infrastrukturës
teknike dhe sociale janë karakteristikë të tri vendbanimeve.
Duke marrë parasysh problemet aktuale të këtyre vendbanimeve në Kosovë e në
veçanti në Mitrovicë, duhet të bëhet një zgjidhje konkrete që do të minimizonte ose
thënë më shkurt të largonte të gjitha këto probleme përkitazi me këto vendbanime apo
me banorët e këtyre lagjeve. Ndër problemet më madhore që hasen tek të gjitha këto
vendbanime është pabarazia, përkatësisht ndarja e tyre nga shoqëria, e që është ndër
pikat kryesore që duhet analizuar në mënyrë që ata banorë të mos ndjejnë asnjë lloj
dallimi nga pjesa tjetër e shoqërisë, dhe të sigurohemi që jo vetëm në aspektin social,
por edhe në aspektet e tjera te jenë të barabartë me pjesën tjetër të shoqërisë të cilës ata
i përkasin.

3. METODOLOGJIA
3.1 Metodat e zgjidhjes së problemit
Një problem në të cilin tani përqendrohemi pavarësisht nëse është i vogël apo i madh,
duke përdorur një qasje sistematike për zgjidhjen e saj do të ndihmojë të jemi një lloj
menaxheri më efektiv i projektit. Kjo ndërlidhet me thënien e Joseph. M Juran, “Një
projekt është një problem i planifikuar për zgjidhje”. Kjo qasje përcakton pesë hapa të
zgjidhjes së problemit ku përfshihen: përcaktimi i problemit, përcaktimi i shkaqeve,
gjetja e ideve dhe zgjidhja e zgjidhjes më të mirë.
Duke marrë parasysh pjesën e parashtruar më lartë tek definimi i problemit, vërehet se
problem kryesor që ka të bëj me këto vendbanime është pabarazia në shoqëri, e cila
paraprihet nga zotërimi joformal i pronësisë, qasja joadekuate ose privimi në shërbime
elementare. Mirëpo duke parë këto probleme mund të themi që janë vetëm
sipërfaqësore sepse nëse hyjmë me thellë në analizën e mangësive të këtij banimi
atëherë përballemi edhe me shumë probleme të tjera. Kur flasim për të gjitha këto
probleme mund të themi që banoret në pamundësi të sigurimit të një strehe për veten e
tyre, gjithmonë ndihen më të pabarabartë me pjesën tjetër, edhe pse ndoshta
institucionet përkatëse që janë përgjegjëse për kujdesin e tyre bëjnë të pamundurën për
t’i trajtuar ata në mënyrën më të mirë të mundur.
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Pas identifikimit të këtyre mangësive, gjetja e ideve apo e zgjidhjeve të mundshme
ishte fillimi i zgjidhjes së problemit. Fillimisht ndër metodat më të suksesshme në këtë
rast është metoda e krahasimit, përkatësisht krahasimit i këtij lloj banimi në Kosovë me
vendet e tjera. Në bazë të këtij hulumtimi dhe përmes kësaj metode mund të
identifikohen pjesët kryesore që këto vendbanime i kanë mangët dhe inkorporimin e
tyre në shoqëri. Kështu e tërë metodologjia ka kaluar nëpër disa hapa që përfshijnë:
gjenerimin e projektit, gjeometrinë, reagimin ndaj vendit, dizajni pasiv, fleksibiliteti
dhe parafabrikimi.

3.1.1 Gjenerimi i projektit
Projekti që kam zhvilluar përfshin lagje të banimit social, në Mitrovicë, fshati
Vaganicë. Rrugët ekzistuese në lokacionin e zgjedhur janë rrugë të krijuara në vitin
2002-2003 (By-Pass),duke plotësuar kështu si kusht themelor infrastrukturën adekuate.
Përveç rrugëve ekzistuese ka qenë e nevojshme gjenerimi i infrastrukturës përbrenda
lagjes, mbi të gjitha ndërmjet parcelave të shtëpive. Edhe pse lokacioni i zgjedhur për
detyrën projektuese konsiderohet si fshat, përsëri nuk bën problem për nevojat
esenciale në shëndetësi dhe edukim, përderisa nuk kanë distance të largët me këto
institucione.

3.1.2 Gjeometria
Projekti në tërësi është zhvilluar mbi bazën e hulumtimeve dhe planeve rregulluese,
nisur nga kjo shtëpitë kanë tipologji të tilla që lejojnë konservimin e sipërfaqes së
lokacionit, dhe në këtë mënyrë rritet edhe sipërfaqja e gjelbëruar. Tipologjia e
projektuar e shtëpive janë shtëpitë në rend. Te këto tipologji sfida më e madhe është
ndriçimi, përkatësisht arritja e vëllimeve që lejojnë ndriçimin dhe rrezatim të
mjaftueshëm brenda ditës, e që në këtë rast është arritur përmes krijimit të patiove, si
formë alternative e depërtimit të dritës përbrenda hapësirave të projektuara.

Fig.1.3: Tipologji e shtëpive në rend
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3.1.3 Reagimi ndaj vendit
Duke nisur nga pjerrtësia e lokacionit më përafërsisht 5% pjerrtësi, mund të thuhet se
është një pjerrtësi e konsiderueshme dhe e papërshtatshme për ndërtim. Tërë lokacioni
përfshihet nga 12 izohipse në tërësi, ku secila izohipse ka distancë 1m nga izohipsa
vijuese. Në këtë mënyrë së paku dy shtëpi mund të vendosen në një izohipse duke
llogaritur edhe gjerësinë e tyre. Pjesa e ngritur e shtëpisë në izohipsat vijuese mund të
shfrytëzohet për hapje, në këtë mënyrë mund të kompensohen hapjet në fasadën
anësore.

3.1.4 Fleksibiliteti dhe Parafabrikimi
Një ndër format për të arritur një fleksibilitet të tipologjive të shtëpive në rend është
materializimi, përkatësisht parafabrikimi i materialeve për ndërtim të shtëpive. Në këtë
mënyrë arritja e këtij fleksibliteti lejon shfrytëzimin maksimal të shtëpive nga banorët
si dhe në të njëjtën kohë do të jetë një vend që ata mund të shfrytëzojnë në mënyrën që
ata dëshirojnë dhe në atë mënyrë që atyre i përshtatet, varësisht nga numri i anëtarëve të
familjeve dhe nga kërkesat individuale të tyre. Kështu tek secila tipologji e shtëpive,
struktura është ndërtuar nga betoni i parafabrikuar, duke përfshirë këtu; themelet,
shtyllat dhe trajet, në anën tjetër pllakat janë të ndërtuar nga druri i fabrikuar, të cilat
vijnë në panele me dimenzione të caktuara dhe montohen në vend. Duke vepruar
kështu, kjo lagje banimi do të përfundoj së ndërtuari brenda një kohe të shkurtër dhe në
të njëjtën kohë kostoja për të cilën do të ndërtohen shtëpitë do të jetë shumë më e ulët
në krahasim me ndërtimin e tyre me materiale të zakonshme.

3.1.5 Dizajni pasiv
Duke u nisur nga fakti që është një numër i konsiderueshëm i shtëpive që përbëjnë
lagjen, atëherë është vlerësuar e nevojshme zgjedhja me shumë kujdes e materialit
mbështjellës, përkatësisht fasadës. Në këto rrethana duhej një material që ishte i lehtë
për përdorim e që në të njëjtën kohë ka një kosto më të ulët se sa fasada e zakonshme.
Një ndër ato materiale janë panelet sandviç prej alumini të valëzuar. Përdorimi i
materialeve ka shumë përparësi me materialet e tjera, instalimi i një sistemi me panele
sandviç minimizon urat termike përmes nyjeve, në anën tjetër për shkak të shtresës
efektive të izolimit, ajo mund të zvogëlojë koston dhe të kursejë shumë energji, kanë
peshë të lehtë dhe nuk e ngarkojnë themelin, rezistent në tërmete, dhe mbi të gjitha
lejojnë përdorimin më efektiv të hapësirës për shkak të trashësisë që kanë, përveç kësaj
ato kanë shumë pak nevojë për mirëmbajtje.
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Shtresa e valëzuar nga metali
Termoizolimi
Shtresa e valëzuar nga metali

Fig.1.4: Panelet sandviç

4. HULUMTIMET
4.1 Rasti studimor

Fig.1.5: Lagje e banimit ne integruar social, Portland, Oregon

Në kuadër të hulumtimeve që janë bërë, fillimisht është marrë një rast studimor që
përkon me mënyrën e realizimit të detyrës projektuese. Kështu ky rast është marrë si
më i përafërt me projektin që do të zhvillohet në vazhdimësi.
Kjo është një lagje e banimit të integruar social, Portland, Oregon
Këto shtëpi kanë qasje universale, oborri kryesor publik i kësaj lagje lidhet drejtpërdrejt
me rrugën, posedon hyrjet individuale nëpër secilën shtëpi ndërsa plani i qarkullimit
brenda lagjes zhvillohet nga qendra jashtë saj. Oborri qendror lejon ndërveprim social,
kopshti në këtë lagje ka shumë vende me hije si dhe ulëse të përshtatshme ndërsa
shtëpitë kanë secila parkingun individual. Sa i përket lidhjes me kontekstin, të gjitha
rrethojat e shtëpive përshtaten me pjesën tjetër të lagjeve, kanë përshtatshmëri në
etazhitet me ndërtesat përreth, ndërsa materialet për ndërtim janë me materiale të
zakonshme. Ndërsa sa i përket qëndrueshmërisë këto shtëpi kanë ventilim natyral, në
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çati kanë panele diellore, materiali për ndërtim- betoni, është poroz, si dhe ka një dizajn
universal për të gjitha moshat.

Fig.1.6: Përdhesa

Fig.1.7: Kati

Në këto shtëpi njësitë individuale janë të përcaktuara fuqimisht: zona publike dhe
private ndërsa hapjet dhe vëllimet e ndryshme nxjerrin ne pah njësitë individuale,
përveç kësaj kanë ngrohje dhe ftohje efikase.9

4.2 Historiku i shkurtër i zhvillimit të banimit social në Evropë
4.2.1 Faza e parë
Zhvillimi i politikës së banimit dhe strehimit social në shumicën e vendeve të Evropës
Juglindore, deri në një farë mase, ka qenë ndryshe për shkak të urbanizimit të vonuar
dhe zgjidhjes më të fortë rurale, gjë që ka rezultuar në zvogëlimin e përfshirjes së
qeverive të këtyre vendeve në strehim. Që nga fillimi i shekullit të njëzetë deri në
Luftën e Dytë Botërore, zhvillimi i politikave të strehimit në Evropën Perëndimore u
karakterizua kryesisht nga forcat e tregut. Përfshirja e publikut në tregjet e banesave
ishte mjaft e dobët dhe e përkohshme dhe përpjekjet për strehim në shumë qytete të
mëdha kishin për qëllim familjet e varfra. Kjo situatë ndryshoi dukshëm pas vitit 1945,
kur qeveritë u bënë shumë më aktive në zonën e strehimit në shumicën e vendeve
evropiane.
Faza e parë e "rikuperimit" (1945-60) kishte për qëllim riparimin e dëmeve të luftës dhe
zbutjen e mungesës së strehimit; Çështja kryesore ishte ndërtimi i banesave, i cili u
subvencionua rëndë ose financohej drejtpërsëdrejti me fonde publike. Rezultati u quajt
"strehim social" masiv.

9

Portland Courtyard Housing, Portland Oregon, 2007, ACME Architecture (Keith Rivera, Kristin Anderson) Mixed-Income
Housing
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4.2.2 Faza e dytë
Faza e dytë e "diversitetit në rritje" (1960-75) solli çështje të reja - kryesisht një fokus
në cilësinë e banimit dhe rinovimin urban. Kjo periudhë ka parë shfaqjen e
divergjencave të mëdha në mënyrën se qeveritë i kanë përshtatur politikat e tyre të
strehimit për prosperitetin e përgjithshëm ekonomik në vitet 1960. Pronësia në shtëpi
tani u bashkua me strehimin social në agjendën politike.
4.2.3 Faza e tretë
Faza e tretë e "realiteteve të reja për strehim" (1975-90) rezultoi nga ndryshimi i
kontekstit ekonomik. Besimet në lidhje me rolin e shtetit në sigurimin e strehimit
filluan të ndryshojnë dhe në shumicën e vendeve kjo rezultoi me një reduktim të
shpenzimeve të strehimit publik. Në përgjithësi, strehimi u bë më i orientuar drejt
tregut, konkurrues dhe i hapur ndaj presioneve ekonomike.
Ndërsa fazat e zhvillimit të politikave të strehimit të përshkruara më sipër nuk
mbulojnë 15 vitet e fundit, ka prova të forta se tendencat e fundit kanë vazhduar gjatë
viteve 1990 dhe në shekullin aktual. Ka pasur një rënie të përgjithshme të investimeve
publike në strehim dhe një zhvendosje nga subvencionet gjenerike në ato specifike, të
cilat synojnë grupet më të dobëta socio-ekonomike. Koncepti i sigurimit të strehimit
është modifikuar pjesërisht në mënyrë që funksioni kryesor i politikës së strehimit ka
filluar të perceptohet si lehtësim dhe mundësim, dhe në kushtet mbizotëruese të tregut,
fokusi ka qenë në efektivitetin ekonomik dhe në efikasitetin social. Të dhënat
statistikore tregojnë se kushtet e strehimit në përgjithësi janë përmirësuar në vendet e
UNECE, por në të njëjtën kohë ka prova të qarta se problemet e reja janë shfaqur.
Sistemet e sigurimit të strehimit të orientuara drejt tregut kanë tendencë të jenë më të
ndjeshme ndaj preferencave dhe zgjedhjeve të konsumatorëve.
Ndryshimi i demografisë dhe përbërja sociale e popullsisë, rritja e polarizimit shoqëror
dhe variacionet në shpërndarjen e të ardhurave kanë ndikuar në dinamikën e kërkesës.
Nga njëra anë, kjo çon në një model më të ndryshëm të mënyrave të jetesës dhe
zgjedhjes së strehimit. Njerëzit me të ardhura më të disponueshme kërkojnë standarde
më të mira jetese dhe lëvizin lart në mjedise më atraktive. Nga ana tjetër, varfëria
manifestohet nëpërmjet rritjes së numrit të njerëzve në ndihmën sociale, në rritjen e
mungesës së strehimit dhe një degradimi të përgjithshëm në standardet e jetesës. Në
Evropën Perëndimore, politikat e strehimit kanë theksuar rëndësinë e instrumenteve
financiare për të lehtësuar aksesin dhe zgjedhjen. Megjithatë, hendeku midis kostove te
të ardhurave dhe hyrjes ka vazhduar të rritet për familjet me të ardhura të ulëta, duke e
bërë gjithnjë e më të vështirë marrjen e banesave me cilësi të lartë dhe të
përballueshme. Këto probleme të reja sociale kanë ndikuar natyrshëm orientimin dhe
objektivat e politikave kombëtare të strehimit. Përveç objektivave të përbashkëta të
politikave të strehimit, si qasja, përballueshmëria dhe cilësia e strehimit, lufta kundër të
pastrehëve, shmangia e polarizimit dhe segregacionit shoqëror dhe theksimi i
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kohezionit social dhe krijimi i komuniteteve të qëndrueshme, janë ndër të tjera që u
theksuan gjithnjë e më shumë.
Ndikimi i këtyre politikave në zhvillimin e banesave sociale ishte si më poshtë. Banesat
sociale me qira u shfaqën në një shkallë më të madhe në disa vende evropiane për herë
të parë në vitet 1920 si një instrument për zgjidhjen e krizës së strehimit dhe për
problemet më të gjera shoqërore dhe politike pas Luftës së Parë Botërore. Këto
programe strehimi u synonin kryesisht në familje më të pasura në klasë të punës dhe në
klasë të mesme dhe zakonisht synonin të ishin të përkohshëm. Programet e vërteta
masive të banesave sociale me qira u shfaqën për herë të parë pas vitit 1945, gjatë
"fazës së rimëkëmbjes" për të kapërcyer mungesën e strehimit. Banimi social u
përzgjodh si një instrument kyç për zgjidhjen e krizës së strehimit dhe u financua
kryesisht nga burime publike në kuadrin e konceptit ekonomik Kenezian (ruajtja e
punësimit të plotë dhe rritja ekonomike). Theksi ishte kryesisht në ndërtimin e
banesave; çështjet e menaxhimit dhe aspekte të tjera ekonomike u neglizhuan. Gjatë
kësaj periudhe, strehimi social, me qira poshtë tregut, nuk ishte në shënjestër në
familjet më të varfra por përsëri në klasën e mesme.
Gjatë fazës së dytë ("diversiteti në rritje"), rritja e banesave sociale vazhdoi në të
njëjtën mënyrë. Megjithatë, në fillim të viteve 1970 disa ndryshime kanë ndodhur. Ato
ishin të nxitura nga prosperiteti ekonomik, zhdukja e mungesës së strehimit të pasluftës
dhe pronësia e gjerë në shtëpi. Këta faktorë, së bashku me disa pasoja negative të
programeve të strehimit social pas luftës (cilësia e ulët dhe menaxhimi i dobët i pronave
të banimit social), shkaktuan zvogëlimin e kërkesës për këtë strehim dhe hapat e parë të
punës.
Ndryshime thelbësore në strehimin social ndodhën gjatë fazës së tretë ("realitet i ri për
strehim"). Ato u shkaktuan nga recesioni ekonomik në fund të viteve 1970, kur synimet
e përgjithshme të qeverive ishin të reduktonin inflacionin dhe të ulnin shpenzimet
buxhetore. Në këto rrethana, kur politika e strehimit u bë më e orientuar kah tregu,
banesat sociale përjetuan sfida të konsiderueshme. Investimet në banesat e reja sociale
në shumë vende u zvogëluan në terma realë dhe ky është fakt, bashkë me privatizimin e
banesave sociale që u fillua në disa vende. Rrjedhimisht, strehimi social gradualisht
synonte pjesët më të ngushta të shoqërisë.
Ky trend, i cili duket se po vazhdon, në shikim të parë është në përputhje me synimet e
politikave të strehimit dhe thekson parimet e tregut, efektivitetin ekonomik dhe
efikasitetin social. Sidoqoftë, ka pasur edhe pasoja të paqëllimshme në formën e
polarizimit social dhe hapësinor dhe të segregacionit. Sektori i strehimit social dhe
pjesët e tij janë stigmatizuar gjithnjë e më shumë. Një ngushtim i banimit social së
bashku me orientimin e vazhdueshëm të tregut të shumicës së politikave kombëtare të
strehimit kanë ndikuar gjithashtu "politikat" e disa ofruesve të strehimit social
jofitimprurës. Në këto kushte konkurruese, një numër i ofruesve janë gjithnjë e më pak
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të aftë për t'i shërbyer familjeve me të ardhura të ulëta dhe të përpiqen të përqendrohen
më shumë në familjet me të ardhura mesatare. Si rezultat, vija ndarëse ndërmjet atyre
pjesëve të sektorit të qirasë sociale që nuk janë të zëna nga familjet e varfra dhe sektori
i qirasë komerciale është bërë i paqartë10

4.3 Historiku i shkurtër i banimit social në Kosovë
Vendbanimet joformale në vendin tonë kanë ekzistuar edhe më parë, mirëpo kryesisht
kanë qenë të njohura me emërtime të ndryshme si lagje të egra, ilegale, të
paplanifikuara, mahalla etj.
VBJ e identifikuara në vendin tonë, karakterizohen kryesisht me zotërim joformal të
pronësisë dhe me qasje joadekuate në shërbime elementare. Karakteristikat
identifikuese do të jenë bazë për të ju qasur rregullimit të tyre. Gjendja aktuale e VBJve në Kosovë është rrjedhë e mungesës së qasjes në banim të përshtatshëm për një
kategori të popullatës si dhe mosgatishmëria të paraprihet me plane hapësinore dhe
urbanistike për të ofruar tokë urbane për ndërtim.
Shkaktarët e krijimit të VBJ-ve në vendin tonë janë të ndryshëm. VBJ u krijuan në
periudha të ndryshme të zhvillimit shoqëroro ekonomik ndaj edhe faktorët përgjegjës
ndryshojnë, një ndër ata faktorë është urbanizimi i shpejtë.
Pas viteve 1970 në Kosovë filloi një zhvillim më i hovshëm ekonomik, kryesisht në
qendrat më të mëdha urbane, që pasoi me migrime të konsiderueshme të popullatës
nga viset rurale për të gjetur një jetë më të mirë, punësim, arsimim etj. Banorët e ri u
vendosën të shumtën në periferi të qyteteve, por pati raste kur VBJ u krijuan në
hapësirat në afërsi të fabrikave apo në vet pronën e fabrikave të mëdha ku ju
mundësua të punësuarve të ngrisin objektet e vogla të banimit. Ky migrim u manifestua
me rritjen e popullatës urbane dhe zgjerim të qyteteve që u përcjellë më tutje me
zvogëlimin e fondit tokësor, mungesë të infrastrukturës, shërbimeve sociale dhe
problemeve mjedisore. Edhe pse ky zgjerim mund të konsiderohet si zhvillim ai
njëherësh u bë barrë për buxhetet edhe ashtu të ulëta komunale nga fakti se atyre
duhet siguruar infrastruktura bazë dhe ofruar shërbime. Si rast më veçantë në këtë
aspekt është Prishtina, popullata e së cilës u dy apo trefishua.
Në të kaluarën, sipas Ligjit për tokën ndërtimore komunat kanë pas të drejtën
ekskluzive në ndarjen e tokës urbane ndërtimore personave juridik (dhe fizik) për
ndërtimin e objekteve për nevoja të tyre dhe qytetarëve për ndërtimin e ndërtesës
banesore. Në këtë kohë qasja në tokë urbane ndërtimore ishte kryesisht eksluzivitet i
kategorisë të punësuarve në organizatat e punës së bashkuar ndaj struktura e popullatës
të papunë kanë pas qasje të vështirësuar në troje. Përkundër ekzistimit të planeve
urbanistike, menaxhimi joefektiv urban në komunat nuk ia arriti t‘i përgjigjet kërkesave
të reja për ndërtim.
Me transformimin ekonomiko shoqëror dhe kalimin në ekonomi të lirë të tregut, toka
për ndërtim kryesisht u sigurua nga tregu joformal i pakontrolluar nga autoritetet, gjë
10

Guidelines on social housing, (2006), UNITED NATIONS, New York and Geneva
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që inkurajoj zhvillimet e VBJ-ve. Edhe pse sot gjen zbatim Ligji i njëjtë për tokën
ndërtimore, ndryshimi i sistemit e bënë zbatimin e tij të paefektshëm. Në mungesë të
tregut formal të tokës, qasja në tokë ndërtimore bëhet nga sektori privat, me kosto të
lartë që pamundëson sigurimin e trojeve për shtresën me të ardhura të ulëta. 11

4.4 Raporti i gjendjes së vendbanimeve joformale në Kosovë
4.4.1 Gjendja e përgjithshme
Në draft-Planin Hapësinor të Kosovës 2010-2020+ si probleme në sektorin e banimit në
aspektin hapësinor janë paraqitur vendbanimet joformale, në zonat urbane dhe jashtë
tyre, zgjerimi i vendbanimeve përgjatë rrugëve magjistrale, shfrytëzimi joracional i
hapësirës, raporti banim individual dhe kolektiv në zonat urbane, mungesa e planeve
hapësinore dhe urbanistike, mungesa e infrastrukturës teknike në zonat e banimit,
sidomos në vendbanimet rurale, shtrirja e vendbanimeve në zonat e rrezikuara nga
rrëshqitja e dheut si dhe nga vërshimet (dislokimet dhe rilokimet e vendbanimeve) .
Në bazë të hulumtimeve në 33 komuna të vendit janë identifikuar 174 vendbanime
joformale. Për nga numri i VBJ prinë komuna e Klinës e cila numëron diku 20 VBJ ,
pastaj ajo e Graçanicës e deri te komuna e Junikut, Malishevës, Mamushës, Hanit të
Elezit, Kllokotit e Podujevës me nga një Vendbanim Joformal. Gjatë analizës së këtyre
vendbanimeve dhe kategorizimit të tyre varësisht nga problematika dhe kompleksiteti
që përmbajnë në vete shihet qartë se cilat vendbanime janë në gjendje mesatare dhe jo
të mirë.

4.4.2 Sipërfaqja e vendbanimit
Në Kosovë në bazë të dhënave te vitit 2010 ekzistojnë 174 vendbanime joformale. Ato
shtrihen në një sipërfaqe prej 7024,15 ha, që i bie diku 0,643% e sipërfaqes
përgjithshme të territorit të shtetit. Pasi që deri më tani nuk ka pas ndonjë hulumtim
mbi sipërfaqen e tërësishme të vendbanimeve në vend dhe duke pas parasysh zhvillimet
e pakontrolluara të vendbanimeve pas vitit `99 mbetet e mangët informata se cili është
raporti në mes të vendbanimeve formale dhe vendbanimeve joformale në vend! Numri i
VBJ është dhënë nga zyrtarët komunal gjithnjë duke u bazuar në karakteristikat bazë që
e klasifikojnë një vendbanim si të tillë.
11

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Republika e Kosovës (2010), (Strategjia dhe plani i veprimit për parandalimin
dhe rregullimin e vendbanimeve joformale në Kosovë, 2011-2015), f.6-7
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Fig.1.8: Numri i banorëve që jetojnë në VBJ dhe struktura etnike e tyre

Në bazë të dhënave në Kosovë në vendbanim joformal jetojnë diku 150 714 banorë , që
është 6,26% e popullatës së përgjithshme të shtetit. Në këtë sipërfaqe gjenden rreth 25
629 objekte të banimit, që si mesatare është diku 5.8 banorë në një shtëpi. Kryesisht në
këto vendbanime jetojnë popullatë me strukturë etnike të përzier si ajo shqiptare, pastaj
romë, ashkali dhe egjiptian, serb, malazez, boshnjak e të tjerë. Popullata e këtyre
vendbanimeve jeton në kushte jo të kënaqshme, ku kryesisht mungon infrastruktura
fizike dhe sociale, familje me asistencë sociale, punë të paqëndrueshme dhe në të
shumtën e rasteve me varfëri të skajshme.

Bazuar në draftin e Planit Hapësinor të Kosovës 2010-2020+ Numri i popullsisë
vlerësohet se në Kosovë jetojnë rreth 2.3 milionë banorë , mirëpo ekzistojnë vlerësime
të ndryshme mbi numrin e popullsisë nga institucione të ndryshme (p.sh. ESK-ja
vlerëson se Kosova ka 2.2 milion banorë). Po këtu thuhet se numër i popullsisë është
relativisht i madh krahasuar me sipërfaqen e Kosovës, ndërsa në raport me vendet e
rajonit renditet e para me rritje më të madh të numrit të banorëve me diku 1.3 % dhe e
para me dendësi të më të madhe të popullsisë në Evropë me rreth 220 b/km².
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Fig.1.9: Dendësia e venbanimeve joformale në Kosovë

4.4.3 Infrastruktura sociale dhe gjendja e saj
Në vendbanimet joformale mungojnë në numër të konsiderueshëm edhe infrastruktura
sociale, e sidomos kjo mungesë është e shprehur në ato vendbanime të cilat shtrihen në
zonat periferike të qytetit dhe në zonat rurale. Banorët për të kryer një shërbim
detyrohen të kalojnë distanca të konsiderueshme nga vendbanimi që janë jashtë
standardeve të lejuara, e sidomos evidente është mungesa e shërbimeve elementare si
objekteve të arsimit dhe të shëndetësisë. Në raste të caktuara edhe pse ekziston
infrastruktura sociale në një vendbanim, pas vitit “99 shfrytëzohet vetëm nga banorët e
një nacionaliteti, ndërsa banorët tjerë janë të detyruara që ti shfrytëzojnë këto shërbime
në vendbanimet fqinje. Te disa VBJ këto shërbime shfrytëzohen në qendrat e afërta
qoftë ato urbane apo rurale më të zhvilluara , ku largësia deri te këto shërbime është në
parametrat e lejuar. Nga gjithsej 122 VBJ që janë evidentuar në këtë raport që u
mungon infrastruktura sociale 66 kanë pjesërisht, ndërsa 56 VBJ mungon tërësisht.
Vlen të themi se këto shërbime dukshëm mungojnë në zonat rurale për shkak edhe të
shtrirjes së shpërndarë të vendbanimeve.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shkolla – shpeshherë larg vendbanimit apo në gjendje jo të kënaqshme
Ambulanca- shpeshherë larg vendbanimit
Çerdhja dhe kopshti- mungon gati në të gjitha vendbanimet
Shtëpia e kulturës- një numër simbolik posedon
Qendra për të rinj- kryesisht mungon
Shtëpi për të moshuar - nuk posedon asnjë vendbanim
Zyra të vendit- pjesërisht
Zyra të zjarrfikësve - një numër simbolik posedon
Pika policore - një numër simbolik posedon
Posta apo zyra postare - është shumë larg vendbanimi, etj.

4.4.4 Vendbanimet që kanë ndikim negativ në ndotjen e mjedisit
Bazuar në hulumtimet e bëra ka rezultuar se vendbanimet joformale të identifikuara në
vend kanë ndikim negativ në mjedis. Nga 174 VBJ, 157 vendbanime kontribuojnë
dukshëm në ndotjen dhe degradimin e tokës, ujit dhe ajrit. Numri i VBJ që ndikojnë
negativisht në mjedis është shumë i përafërt me numrin e VBJ që u mungon
infrastruktura fizike, por ky numër na paraqitet edhe më i lartë për arsye se edhe pse në
këto vendbanime ofrohet në raste të caktuara kjo infrastrukturë (p.sh. grumbullimi në
vend të caktuar dhe bartja e organizuar e mbeturinave) banorët për një arsye apo tjetër
nuk i shfrytëzojnë ato (mos pagesa e obligimeve, grumbullimi i mbeturinave në afërsi
të lumenjve apo në vende publike, etj). Si raste më specifike që kanë ndikim negativ
janë paraqitur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Derdhja dhe rrjedhja e kanalizimeve në përrua, lumenjtë, rrugë apo toka
bujqësore
Krijimi i ,,deponive ilegale”e në vende publike, afër dhe përgjatë rrjedhjes së,
lumenjtë, prockave,etj.
Djegia e pakontrolluar e mbeturinave
Kyçje ilegale në ujësjellës dhe kanalizimit
Kyçje ilegale në rrjetin e rrymës elektrike
Zhvillimi i ekonomive familjare joformale me pasoja që ndikojnë në përhapjen
e epidemive (prerja e kafshëve, etj)
Shkatërrimi dhe prerja e pyjeve për nevoja familjare
Shkatërrimi i pavetëdijshëm i florës dhe faunës, etj.
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4.4.5 Komunat e Kosovës dhe karakteristikat e vendbanimeve joformale
Komuna e Prishtinës
•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës......~ 573km²
Sipërfaqja e VBJ.............~ 223.6 ha
Numri i shtëpive..............~ 3640
Numri i banorëve............~ 20810

Vendbanimet joformale në komunë e Prishtinës në këtë raport janë të identifikuara
vetëm në zonën urbane dhe numërohen 7. Në to jetojnë apo kanë jetuar para vitit ‘99
komuniteti shqiptarë, romë, ashkali, egjiptian dhe serb. Karakterizohen me mungesë
të pjesshme të infrastrukturës fizike, që shkakton ndikim negativ në mjedis dhe
pjesërisht me zotërim joformal të pronësisë.

•

Komuna e Fushë Kosovës

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës....~ 99km²
Sipërfaqja e VBJ.............~ 87ha
Numri i shtëpive..............~ 43
Numri i banorëve............~250

Në komunën e Fushë Kosovës janë të identifikuar 2 vendbanime joformale dhe atë
zonën rurale, ku njëra shtrihet në zonën me rëndësi të veçantë për shtetin. Vendbanimet
e tjera joformale që kanë ekzistuar më parë komuna deklaron se i ka inkorporuar dhe
rregulluar me hartimin e PZHU (2005) dhe me hartimin e planeve Rregulluese
Urbane për këto vendbanime, me përjashtim që diku mungon ndriçimi publik. Në 2
VBJ të identifikuara në këtë raport jetojnë banorë të komunitetit shqiptarë.
Karakterizohen me mungesë të pjesshme të infrastrukturës fizike dhe sociale, në zonën
e veçantë për shtetin, zonë me rrezik, ndikim negativ në mjedis dhe pjesërisht me
zotërim joformal të pronës. Komuna e Fushë Kosovës ka të mbuluar tërë territorin me
rrjetin e ujësjellësit.

•

Komuna e Obiliqit

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~80km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 53.75 ha
Numri i shtëpive.............~1080
Numri i banorëve............~6540

28

Komuna e Obiliqit ka identifikuar 7 vendbanime joformale në Planin Zhvillimor
Komunal, ku 1 në zonën urbane , ndërsa 6 në zonën rurale, të cilat vendbanime i ka
identifikuar edhe në PZHK (2010). Në këto vendbanime jetojnë banorë të komunitetit
shqiptarë, romë, ashkali, egjiptian dhe serb. Karakterizohen me mungesë të
infrastrukturës fizike dhe sociale, shtrihen në zonën e veçantë për shtetin
(termocentrali ,,A” dhe ,,B”), zonë me rrezik (afër deponive të hirit të TC ,,A” dhe TC
,, B”), kanë ndikim negativ në mjedis dhe pjesërisht me zotërim joformal të pronës.

•

Komuna e Podujevës

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~663,3km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 3 ha
Numri i shtëpive.............~134
Numri i banorëve............~700

Komuna e Podujevës ka identifikuar 1 vendbanime joformale, i cili gjendet në zonën
rurale. Vendbanimi në fjalë është ndërtuar në vitin 1999 pas konfliktit si donacion nga
një organizatë ndërkombëtare. Familjet që ju kanë dëmtuar shtëpitë nga konflikti si
strehim emergjent janë vendosur në këto ndërtesa montazhë dhe deri më tani nuk është
bërë ndonjë zgjidhje e qëndrueshme për to. Në këtë vendbanime jetojnë banorë të
komunitetit shqiptarë. Karakterizohet me mungesë të infrastrukturës fizike dhe sociale,
ndikim negativ në mjedis dhe zotërim joformal të pronësisë. Komuna ka deklaruar se
nuk ka tjetër VBJ në komunë edhe përkundër që disa vendbanime në këtë komunë kanë
probleme me rrëshqitje të dheut, mungesë të shërbimeve infrastrukturës elementare
fizike dhe sociale, etj.

•

Komuna e Lypjanit

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~401km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 104.5 ha
Numri i shtëpive.............~600
Numri i banorëve............~3130

Në komunën e Lypjanit janë të identifikuar 9 vendbanimet joformale, 4 në zonën
urbane dhe 5 në zonën rurale. Në VBJ e identifikuara jetojnë banorë të komunitetit
shqiptarë, romë, ashkali, egjiptian, serb dhe të tjerë. Karakterizohen me mungesë të
pjesshme të infrastrukturës fizike dhe sociale, kanë ndikim negativ në mjedis dhe
pjesërisht me zotërim joformal të pronës.
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•

Komuna e Mitrovicës

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~350km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 19ha
Numri i shtëpive.............~435
Numri i banorëve............~2760

Komuna e Mitrovicës ka identifikuar 3 Vendbanime Joformale të cilat gjenden në
zonën urbane. Në PZHK (2009) ka identifikuar 5 VBJ por deri më tani janë rregulluar
dy prej tyre. Në këto vendbanime jetojnë banorë të komunitetit shqiptarë, romë, serbë.
Karakterizohen me mungesë të pjesshme të infrastrukturës sociale dhe tërësisht me
mungesë të infrastrukturës fizike, gjenden afër zonë me rrezik nga mbetjet industriale
që shkakton ndikim negativ në mjedis dhe pjesërisht me zotërim joformal të pronës.
Vlen të theksohet se ka pas edhe rregullime në këto VBJ si projekte në infrastrukturë ,
etj.

•

Komuna e Vushtrrisë

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~345km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 2070ha
Numri i shtëpive.............~1790
Numri i banorëve............~12890

Komuna e Vushtrrisë në PZHK (2009) nuk ka identifikuar asnjë vendbanim Joformal
ku thotë,, Komuna e Vushtrrisë, sipas përshkrimit të mësipërm, nuk ka identifikuar
vendbanime joformale të cilat duhet t’i trajtojë në mënyrë të posaçme. Ekzistojnë zona
apo pjesë dhe objekte individuale të zhvilluara pa plan të mirëfilltë urbanistik, mirëpo
mënyra e zhvillimit të këtyre pjesëve të zonës urbane kërkon një qasje pothuajse
identike për hartimin e planeve rregulluese”.
Në Vushtrri janë identifikuar 9 VBJ, të cilat që të gjitha gjenden në zonat rurale. Në
këto vendbanime jetojnë apo kanë jetuar para ’99 banorë të komunitetit shqiptarë, serb,
romë, ashkali, egjiptian dhe goran. Karakterizohen me mungesë të pjesshme të
infrastrukturës fizike dhe sociale, ndikim negativ në mjedis dhe pjesërisht me zotërim
joformal të pronësisë ( sidomos te banorët e komunitetit romë, ashkali dhe egjiptian).
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•

Komuna e Skenderajt

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~378km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 70ha
Numri i shtëpive.............~891
Numri i banorëve............~3942

Komuna e Skenderajt ka identifikuar 2 vendbanime joformale të cilat gjenden në
zonën rurale. Në këto vendbanime jetojnë banorë të komunitetit shqiptarë dhe romë,
ashkali dhe egjiptian. Karakterizohen me mungesë të infrastrukturës sociale dhe
pjesërisht asaj fizike, kanë ndikim negativ në mjedis dhe zotërim joformal të pronës(
banorët e komunitetit romë, ashkali dhe egjiptian).

•

Komuna e Gjilanit

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~515km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 891ha
Numri i shtëpive.............~5630
Numri i banorëve............~27300

Komuna e Gjilanit ka identifikuar 17 vendbanime joformale të cilat gjenden 7 në zonën
urbane dhe 10 në zonën rurale. Në PZHK ka identifikuar 18 VBJ deri më tani ka
rregulluar një prej tyre, ndërsa VBJ në zonat rurale kryesisht gjenden në qendrat
dytësore të planifikuara si të tilla në PZHK, që është e paraparë të hartohen PRRU gjatë
periudhës 2012-2013. Në këto vendbanime jetojnë banorë të komunitetit shqiptarë,
romë, ashkali e egjiptian dhe të tjerë. Karakterizohen me mungesë të pjesshme të
infrastrukturës sociale dhe fizike, vendbanimet si të tilla kanë ndikim negativ në mjedis
dhe pjesërisht ka raste të zotërimit joformal të pronës në zonën urbane.

•

Komuna e Kaçanikut

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~211 km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 25.15 ha
Numri i shtëpive.............~132
Numri i banorëve............~721

Komuna e Kaçanikut në PZHK ka identifikuar 5 vendbanime joformale, nga të cilat 3
në zonën urbane dhe 2 në zonën rurale. Në këto vendbanime jetojnë banorë të
komunitetit shqiptarë, romë, ashkali dhe egjiptian . Në katër prej VBJ të identifikuara

31

ka rrezik të përhershëm nga paraqitja e erozionit dhe sidomos rrëshqitja e dheut.
Karakterizohen me mungesë të pjesshme të infrastrukturës sociale dhe fizike, pjesërisht
kanë ndikim negativ në mjedis dhe me zotërim joformal të pronës (2 VBJ)

•

Komuna e Prizrenit

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës... ~640km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 24.7 ha
Numri i shtëpive.............~220
Numri i banorëve............~1046

Komuna e Prizrenit ka identifikuar 5 vendbanime joformale. Të gjitha këto VBJ
shtrihen në zonën urbane, brenda kufijve që përfshinë PZHU (2004). Në këto
vendbanime jetojnë kryesisht banorë të komunitetit romë, ashkali, egjiptian dhe
shqiptarë. Karakterizohen me mungesë të infrastrukturës fizike dhe sociale, kanë
ndikim negativ në mjedis dhe pjesërisht zotërim joformal të pronës.

•
•
•
•
•

Komuna e Pejës
Sipërfaqja e komunës.. .. ~603km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 423ha
Numri i shtëpive.............~1669
Numri i banorëve............~20182

Komuna e Pejës ka identifikuar 11 vendbanime joformale në PZHK, ndërsa në punëtori
nga zyrtarët komunal janë identifikuar 10 VBJ, me qenë se në tetor të vitit 2010
komuna ka hartuar dhe miratuar PRRU për lagjen ,,Zatra'' i cili ka qenë i identifikuar në
PZHK si VBJ. Këto vendbanime të identifikuara shtrihen 5 në zonën urbane të qytetit
të Pejës dhe 5 në zonat urbane të qendrave dytësore që janë planifikuar me këtë plan si
të tilla dhe për këto nën-qendra është planifikuar të hartohen PRRU me çka edhe do të
rregullohen. Në këto vendbanime jetojnë banorë të komunitetit boshnjak, serb,
shqiptarë, romë, ashkali, egjiptian, dhe të tjerë. Karakterizohen me mungesë të
pjesshme të infrastrukturës sociale dhe fizike, jetojnë afër apo në ambiente të
rrezikshme për jetën ( përballen me erozion dhe vërshime), kanë ndikim negativ në
mjedis, dhe zotërim joformal të pronës në VBJ .
Zyrtarët komunal deklarojnë që: Komunës i mungojnë plane moderne dhe realiste të
rregullimit urban të cilat mund ta zbatojnë vizionin e planeve zhvillimore dhe ofrojë
transparencë pronarëve të tokave dhe ndërtesave. Për këtë arsye është me rëndësi të
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filloj hartimi i disa nga PRRU-të, të cilat përveç tjerash i adresojnë çështjet e
vendbanimeve joformale, zonave të reja për zhvillim dhe qendrën historike të qytetit.
Zonat me prioritet për të cilat procesi i hartimit të PRRU-ve duhet të filloj menjëherë
janë: Kapeshnica dhe Zatra, Kristali, Asllan Çeshme, Shtatë Shtatori, Dardania,Pjesë të
vogla tokësore përgjatë bregut të Lumëbardhit në qendër të qytetit, përfshirë edhe
Sheshin Haxhi Zeka

•

Komuna e Gjakovës

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~521 km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 843ha
Numri i shtëpive.............~480
Numri i banorëve............~2230

Komuna e Gjakovës ka identifikuar 11 vendbanime joformale në PZHK, ndërsa në
punëtori nga zyrtarët komunal janë identifikuar 7 VBJ, pasi që komuna ka hartuar Plane
Rregulluese Urbane për lagje të caktuara të qytetit dhe ka inkorporuar dhe rregulluar
deri më tani 4 Vendbanime Joformale ( Rruga Ali Pash Tepelena, Kolonia, Rruga 'Ded
Xhon Luli' dhe lagjja Brekoc ). Nga këto 7 VBJ në komunën e Gjakovës 3 gjenden në
zonën urbane , ndërsa 4 në zonën rurale. Në këto vendbanime jetojnë banorë të
komunitetit rom, ashkali e egjiptian dhe shqiptar. Karakterizohen me mungesë të
pjesshme të infrastrukturës sociale dhe fizike dhe kanë ndikim negativ në mjedis.

•

Komuna e Deçanit

•
•
•
•

Sipërfaqja e komunës.. ~371km²
Sipërfaqja e VBJ............~ 37.2 ha
Numri i shtëpive.............~93
Numri i banorëve............~363

Komuna e Deçanit ka identifikuar 9 vendbanime joformale në PZHK. Nga këto 9 VBJ
në komunën e Deçanit, 2 gjenden në zonën urbane , ndërsa 7 në zonën rurale. Në këto
vendbanime jetojnë apo kanë jetuar para vitit “99 banorë të komunitetit romë, ashkali,
egjiptian, serb, malazez, boshnjak dhe shqiptarë. Karakterizohen me mungesë të
pjesshme të infrastrukturës sociale dhe fizike dhe kanë ndikim negativ në mjedis.12

12

Republika e Kosovës, Qeveria e Kosovës,( dhjetor 2010), “Raport i gjendjes së vendbanimeve joformale në Kosovë”fq.13-39
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5. ANALIZAT
5.1 Lokacioni
Lokacioni gjendet në Mitrovicë, fshatin Vaganicë. Tërë lokacioni shtrihet në pjerrtësi të
përshtatshme për ndërtim, ndërsa rruga për të arritur deri te lokacioni nga qendra ka një
pjerrtësi të konsiderueshme. Fshati ka një infrastrukture mirë të zhvilluar dhe nuk do të
ishte problem për banorët e kësaj lagje. Pjesa më pozitive e përzgjedhjes së lokacionit
është rruga By pass që lidh Mitrovicën me Prishtinën, dhe në këtë mënyrë banorët nuk
do të kenë problem infrastrukturën, mirëpo pa llogaritur edhe pjesën e infrastrukturës
që do të gjenerohet më tej përbrenda lagjes. Pikë tjetër për t’u diskutuar është që në
afërsi të lokacionit gjendet fabrika për prodhimin e mobileve (me Plan Rregullues
parashihet ndërtimi i një kompleksi fabrikash), që në të ardhmen mund të shërbejë si
pikë punësimi për banorët.

Fig.1.10: Lokacioni: Mitrovicë, Vaganicë

5.2 Nevojat funksionale
Nga të gjeturat në hulumtimet e bëra deri më tani, vendbanimet jofromale hasin në
shumë probleme të ndryshme, pa përmendur që shumica prej familjeve jetojnë në
varfëri ekstreme, në pjesën më të madhe të këtyre vendbanimeve e sidomos tek ato
vendbanime në pjesët periferike të qytetit dhe në zonat rurale, mungon infrastruktura
sociale, e mbi të gjitha siç thuhet më lartë, është evidente mungesa e shërbimeve
esenciale për edukim dhe arsimim.
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5.3 Analizat e lokacionit – gjendja ekzistuese
Analizat e bëra në lokacion kanë ardhur si rezultat i nevojave dhe problemeve përkitazi
këtyre vendbanimeve. Tek analizat kryesore hyjnë: diellosja dhe erërat, analiza e
objekteve për edukim, analiza e objekteve shëndetësore dhe më e rëndësishmja analiza
e rrugëve përreth lokacionit.

5.3.1 Diellosja dhe erërat
Shtrirja e lokacionit të zgjedhur për projekt-detyrë është e tillë që veriu gjendet në
pjesën e sipërme të lokacionit, gjë që bën të mundshme që pjesa jugore të jetë e
ndriçuar në mënyrën e duhur, për këtë arsye është bërë përpjekje që pjesa më e madhe e
shtëpive të orientohet kah pjesa jugore, lindore dhe perëndimore, me qëllim të ndriçimit
dhe rrezatimit të duhur brenda ditës në të gjitha kthinat e shtëpisë.

5.3.2 Analizat e objekteve për edukim
Duke marrë parasysh që mungesa e këtij shërbimi është ndër problemet kryesore të
këto vendbanime, atëherë është parë e arsyeshme analiza mbi të. Ideja fillestare ka qenë
që të bëhet gjenerimi i një institutcioni fillor përbrenda lagjes duke parë vështirësitë që
banorët e deri tanishëm që kanë hasur në këtë problem, mirëpo fillimisht është bërë
analiza mbi shkollat fillore që janë në fshatin Vaganicë por edhe me larg, dhe ka
rezultuar që distanca në mes lokacionit dhe këtyre objekteve është brenda standardeve
të lejuara, kështu është bërë përjashtimi i opsionit për një objekt të ri shkollor përbrenda
lagjes. Në këtë pikë flasim vetëm për shkollat fillore, për shkak shkollimi i mesëm
ofrohet vetëm në qendrën e qytetit.

5.3.3 Analizat e objekteve shëndetësore
Fakti që këto objekte përbëjnë pjesën esenciale apo thelbësore të shërbimeve për
banorët, është neglizhuar nga institutcionet kur janë bërë ndërtimet e këtyre
vendbanimeve deri më tani. Kjo më së miri dëshmohet për faktin se banoret duhet të
kalojnë distanca të konsiderueshme për të kryer këtë shërbim, sikur kjo të mjaftonte, në
shumicën e rasteve disa qendra shëndetësore janë të përcaktuara për shfrytëzim vetëm
nga një nacionalitet, duke lënë anash të tjerët.
Në analizat e bëra, shihet se distancat ndërmjet lokacionit dhe shërbimeve mjekësore
gjenden brenda rrezes së lejuar. Tek këto objekte përfshihen: Qendra për mjekësinë
familjare dhe Ambulanca e mjekësisë familjare.

35

5.3.4 Analizat e rrugëve
Analizat e bëra për rrugët e përfshijnë rrjetin kryesor të rrugëve apo infrastrukturën
përreth lokacionit. Këtu shihet lidhshmëria e rrugëve që kalojnë përmes lokacionit dhe
që i japin zgjidhje pjesës së infrastrukturës. Këtu përfshihen: rrugët transitore, rrugët
kryesore, rrugët përmbledhëse (rrugicat përbrenda fshatit Vaganicë) dhe rrugët e
lagjeve të tjera.

Fig.1.11: Diellosja dhe erërat
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Fig.1.12: Objektet edukative

Fig.1.13: Objektet shëndetësore
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Fig.1.14: Rrugët

5.4 Detyra projektuese – Programi
Duke u nisur nga të gjitha problemet e parashtruara deri më tani përkitazi me
vendbanimet joformale, dhe pas hulumtimeve të shumta rezultoi që programi i duhur
dhe me i qëlluar për këto vendbanime të jetë biofilia, Arkitektura Biofilike. Përkatësisht
detyra projektuese ka si kategori primare banimin, nën-kategoria e të cilit janë
vendbanimet formale dhe tema e përzgjedhur është arkitektura biofilike, pra zhvillimi i
këtyre vendbanimeve me ndërhyrje të biofilisë.

6. IDEA DHE KONCEPTI
Qëllimi kryesor ishte krijimi i një lagje që nuk përkon me lagjet e tjera tashmë të
ndërtuara për këtë lloj banimi, mirëpo në të njëjtën kohë parandalimi i segregimit të
banorëve nga shoqëria. Mbi te gjitha të bëhet zgjidhja e problemeve tashmë prezente
për banorët, përmirësimi i infrastrukturës sociale dhe fizike, përmirësimi i gjendjes
financiare , dhe përmirësimi i shërbimeve për banorët, si në aspektin edukativ edhe në
atë shëndetësor. Ideja është që banorët që akomodohen në këto shtëpi të jenë në gjendje
të sigurojnë jetesën edhe pas kësaj, kjo është zgjidhur përmes konceptit "live and
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work" , ku për secilën shtëpi është caktuar për shfrytëzim një hapësirë e caktuar e
serrës, pra përmes serrave banorët mund të kultivojnë vegjetacion për veten e tyre.
Gjithë pjesa e idesë vjen si rezultat i temës së bioliflisë, arkitekturës biofilike.

6.1 Biofilia
Fjala biofili rrjedh nga fjala 'bio", që do të thotë "jetë", dhe "filia" që do të thotë
"ndjenjë miqësore ndaj saj". Pra biofilia është përcaktuar si një prirje njerëzore e
natyrshme për t'u bashkuar me natyrën. Esenca e biofilisë është se ne nuk mund të
zhvillohemi si individë ose si një specie pa një marrëdhënie të ngushtë ndaj asaj përtej
që jemi ne. Dizajni biofilik, për më tepër një dizjan i zgjeruar biofilik përfshin dritën
natyrore, vegjetacionin dhe materialet natyrore.

Dizajni biofilik mund të organizohet në tre kategori - Natyra në Hapësirë, Analogjitë e
Natyrës dhe Natyra e Hapësirës, duke siguruar kështu një kornizë për të kuptuar dhe
për të mundësuar përfshirjen në një diversitet të pasur të strategjive në mjedisin e
ndërtuar.13

6.1.1 Natyra në hapësirë
Natyra në hapësirë trajton praninë e drejtpërdrejtë, fizike dhe afatgjatë të
natyrës në një hapësirë apo vend. Kjo përfshin jetën e bimëve, ujin dhe kafshët
si flladin, tingujt, aromat dhe elemente të tjera natyrore. Shembuj të zakonshëm
përfshijnë bimët në vazo, lulishtet, kopshtet e fluturave, tiparet e ujit, fontana,
akuariume, kopshte në oborr dhe mure të gjelbëruara ose kulmet e gjelbra.
Pjesa kryesore e natyrës në hapësirë arrihet përmes krijimit kuptimplotë, të
drejtpërdrejtë me këto elemente natyrore, veçanërisht përmes diversitetit, lëvizjes dhe
ndërveprimit shumë-ndijor.14

13
14

William Browning, Hon.AIA ,Catherine Ryan & Joseph Clancy,(2014), "14 Patterns of biophilic design" fq.9
William Browning, Hon.AIA ,Catherine Ryan & Joseph Clancy,(2014), "14 Patterns of biophilic design" fq.9
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Fig.1.15: Pemët tendë dhe tiparet e ujit të kopshteve të qytetit të Vatikanit.

6.1.2 Analogjitë e natyrës
Analogjitë e natyrës u drejtohen emocioneve organike, jo të gjalla dhe indirekte të
natyrës. Objektet, materialet, ngjyrat, format, sekuencat dhe modelet e gjetura,
natyra e manifestuar si vepër arti, zbukurime, mobilje, dekor, dhe tekstile në
ndërtuara. Imitimi i guskave dhe gjetheve, mobilje me forma organike,
dhe materialet natyrore që janë përpunuar ose ndryshohen gjerësisht (p.sh., dru
dërrasat, tabelat e granitit), secili siguron një lidhje indirekte me natyrën: ndërsa
ato janë të vërteta, ato janë analogji vetëm të artikujve në gjendjen e tyre 'natyrore'.
Esenca e analogjive të natyrës arrihet duke siguruar informacion në një mënyrë të
organizuar dhe ndonjëherë në zhvillim.15

Fig.1.16: Rinovimi i Fasadës i Suitës "Avenue Aparthotel" nga Toyo Ito, Barcelona, Spanjë, është në
formë biomorfike, ndërsa rritet drita dinamike dhe difuze dhe hijet depërtojnë në hapësirën e brendshme.

15

William Browning, Hon.AIA ,Catherine Ryan & Joseph Clancy,(2014), "14 Patterns of biophilic design" fq.10
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6.1.3 Natyra e hapësirës
Natyra e hapësirës trajton konfigurimet hapësinore në natyrë. Kjo përfshin dëshirën
tonë të lindur dhe të mësuar që të mund të shohim përtej asaj që shohim në shikim të
parë, magjepsjet tona ndaj natyrës; shikimet e turbulluara dhe momentet e zbulimit;
dhe nganjëherë edhe elementet e fobisë kur ato përfshijnë një element të besueshëm të
sigurisë. Përvojat esenciale të natyrës së hapësirës arrihen përmes krijimit të angazhimit
dhe konfigurimeve të ndërthurura me modelet e Natyrës në Hapësirë dhe Analogjive të
natyrës.16

Fig.1.17: Kalimi nëpër gurët në " Fort Worth Water Garden, Fort Worth, Texas"

Pra biofilia është një koncept që tregon se njerëzit janë instinktivisht të lidhur me të
gjitha sistemet e tjera të jetesës. Dizajni biofilik mbështetet në konceptin e biofilisë me
qëndrueshmëri, dhe ajo mbart mjedisin, arkitekturën dhe dizajnin urban. Përballë këtyre
kritereve të cilësisë urbane të projektimit është "qëndrueshmëria". Qëndrueshmëria në
arkitekturën e peizazhit është e ndryshme, duke filluar nga përdorimi i tokës në shkallë
urbane dhe rajonale, deri në prodhimin e zgjidhjeve të duhura për komfortin fizik,
psikologjik dhe social të njerëzve.

16

William Browning, Hon.AIA ,Catherine Ryan & Joseph Clancy,(2014), "14 Patterns of biophilic design" fq.10
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6.2 Koncepti

Fig.1.18: Gjenerimi i konceptit

Koncepti është rezultat i frymëzimit nga gjelbërimi përkatësisht nga njësia më e
thjeshtë e çdo bime, filizi. Nëse e shohim me kujdes zakonisht në fillimet e tyre kanë dy
gjethe që pasqyrohen me njëra - tjetrën dhe që kanë kercellin si një bazë që i mban të
lidhura mes vete, në këtë mënyrë tipologjitë e shtëpive janë në rend dhe njësoj si gjethet
e plotësojnë njëra - tjetrën, dhe te pika e takimit të tyre mes vete e forcojnë më shumë
lidhjen me vete.

6.3 Procesi gjenerativ
Pas përcaktimit të tipologjisë në rend, ka filluar procesi i gjenerimit të bazave,
përkatësisht bazës së shkallëve dhe relacionit të saj me pjesët e tjera të shtëpive. Këtu
tregohen skicat fillestare të gjenerimit të bazave ku përfshihen: baza me shkallët
tërthore, baza pa shkallë dhe baza me shkallët gjatësore.
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Fig.1.19: Procesi i gjenerimit a)

Secila prej tyre ka të caktuara dimenzionet e ndarjes së kthinave të shtëpisë, me ngjyrë
të verdhë tregohet hapësira e lokaleve që mund të shfrytëzohen nga banorët, dhe me
ngjyrë hiri tregohet hapësira për banim.
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Fig.1.19: Procesi i gjenerimit b)

Pas gjenerimit të bazave me shkallë, fokusi kryesor ishte tek zgjidhja e problemit të
ndriçimit, si problem kryesor tek tipologjia e shtëpive në rend. Ngjyra e kuqe prezanton
pation dhe tregon relacionin ndërmjet tij dhe hapësirave të tjera brenda shtëpisë.
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Fig.1.19: Procesi i gjenerimit c)

Këtu tregohen skicat parafinale të gjenerimit të gabaritit të shtëpive. Në këtë pikë është
bërë identifkimi i sipërfaqes së shtëpive, parterit, relacionit të shtëpive mes vete si
tipologji në rend, mënyra se si komunikojnë mes vete kthinat për banim dhe pjesa e
patios, si modul esencial për ndriçim. Në prerje vërehet lartësia e katit, dhe mund të
mendohet se si realizohet ndriçimi nga patio tek hapësirat brenda shtëpisë, ndërsa në
fasadë shihet relacioni në mes shtëpive në rend dhe pika e takimit të tyre.
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7. MASTERPLANI
7.1 Reagimi ndaj vendit
Duke marrë parasysh pjerrtësinë e terrenit, planvendosja e shtëpive është në sistemin
kaskadë, e imponuar kjo nga disniveli prej 1m në çdo izohipse. Në këtë mënyrë
tipologjitë e shtëpive vendosen në rend në sistemin kaskadë. Kjo mundëson që tek
secila shtëpi të jetë i veçuar parteri nga disniveli, duke krijuar kështu privatësinë për
çdo familje. Shtëpitë nuk janë të vendosura në kënd të drejtë përkitazi me loakcionin,
mirëpo planvendosja e tyre është bërë në një kënd të caktuar me rrugën, duke
respektuar distancën minimale nga rruga prej 3m.
Në pjesën qendrore të lokacionit është i vendosur vetëm një tip i shtëpisë, në një numër
të caktuar, ku secila pasqyrohet me njëra - tjetrën, imponohet ndriçimi vetëm nga
fasada ballore. Ndërsa në pjesët anësore janë të vendosura dy tipet e tjera të shtëpive, të
cilat po ashtu janë të vendosura në rend dhe njësoj janë të pasqyruara me njëra – tjetrën.
Në pjesën qendrore të lokacionit, përgjatë shtëpive dhe rrugës, është gjeneruar parku, si
një pjesë për rekreacion nga banorët e gjithë lagjes, mbi të gjitha parku është menduar
si një hapësirë e cila është e përbashkët për të gjitha moshat.
Në raport me analizat e lokacionit, planvendosja e shtëpive është bërë në atë mënyrë që
diellosja e shtëpive të bëhet në mënyrën e duhur marrë parasysh që pjesa jugore,
përkatësisht pjesa e poshtme e lokacionit është pjesa më e ndriçuar, në këtë mënyrë
janë vendosur fasadat e shtëpive nga ai orientim ndërsa pjesa e shtëpive të pasqyruara,
pjesën e patios e kanë të orientuar kah jugu për ndriçim dhe rrezatim adekuat.

7.2 Gjenerimi i masterplanit
Forma dhe organizimi final i masterplanit është gjeneruar si rezultat i disa skenarëve,
analizave të tyre dhe krahasimit në mes tyre, në total janë gjeneruar 3 skenare fillestare
dhe tek secili është përcaktuar sipërfaqja e rrugës, sipërfaqja e gjelbërimit dhe
sipërfaqja e banimit.
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7.2.1 Skenari 1

Fig.1.20: Masterplani - Skenari 1

Sipërfaqja totale e lokacionit 98,876 m2
Gjelbërimi / Hapësirat agrare 49,387 m2
Parku 9,857 m2
Banimi 24,864 m2
Sipërfaqja e rrugës 14,771 m2

Fig.1.21: Skemat e skenarit 1

Skenari i parë përmban vetëm një tip të shtëpisë, dhe planvendosja e shtëpive është në
rend, të pasqyruara me njëra - tjetrën, ky skenar ka qenë precedent kryesor për
masteplanin final.
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7.2.2 Skenari 2

Fig.1.22: Masterplani - Skenari 2

Sipërfaqja totale e lokacionit 98,879 m2
Gjelbërimi përreth parcelave 20,021.7 m2
Hapësirat agrare 27,100.1 m2
Banim 15,117 m2
Sipërfaqja e rrugës 36,638 m2

Fig.1.23: Skemat e skenarit 2

Skenari i dytë krijon më shumë ishuj dhe sipërfaqe të rrugës ndërsa ka më pak sipërfaqe
të shfrytëzueshme për banim dhe gjelbërim. Shtëpitë janë vetëm të një tipi dhe janë
vendosur paralel me rrugët gjatësore të gjeneruara përbrenda masterplanit.

48

7.2.3 Skenari 3

Fig.1.24: Masterplani - Skenari 3

Sipërfaqja totale e lokacionit 98,876 m2
Gjelbërimi / Hapësirat agrare 30,094.4 m2
Banim 27,160 m2
Sipërfaqja e rrugës 41,621.6 m2

Fig.1.25: Skemat e skenarit 3

Skenari 3, njësoj si të dy skenarët e tjerë përmban vetëm një lloj të shtëpisë, të gjitha
shtëpitë janë të vendosura tërthorazi përkitazi me shtrirjen e lokacionit, dhe në të
njëjtën kohë tek secila prej tyre është menduar hapësira për gjenerimin e serrave.
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7.3 Masterplani final

Fig.1.26: Masterplani final me siluetë dhe skemat e shtëpive

Masterplani final është rezultat i kombinimit të skenarit të parë dhe të tretë, përmes
kësaj është reduktuar sipërfaqja e rrugës duke rritur sipërfaqen e gjelbërimit dhe të
banimit. Planvendosja e shtëpive është e atillë që është krijuar një modul me
përafërsisht 12 shtëpi dhe 6 – 8 serra, dhe ky modul i njëjtë ose me ndryshime të vogla
është përsërit në të gjithë pjesën qendrore të lokacionit. Në pjesën qendrore të
lokacionit, përkatësisht përgjatë shtëpive gjendet parku që si ide është gjeneruar nga
skenarët fillestar. Ndërsa në anët e masterplanit janë të vendosura dy tipet e tjera të
shtëpive në kënd të caktuar përkitazi me rrugën. Nga tipi 1 i shtëpisë janë gjithsej 30
shtëpi, nga tipi 2 janë 29 shtëpi, dhe tek tipi 3 kemi 190 shtëpi, ndërsa në të gjithë
lokacionin janë 97 serra për shfrytëzim nga banorët e lagje.
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8. DIAGRAMATIZIMI
8.1 Shtëpia 1

Përdhesa

Kati

Gjenerimi i hapësirave

Gjenerimi i hapësirave

Formësimi i volumeve

Fig.1.27: Diagramatizimi - Shtëpia 1

Diagrami me flluska paraqet ndërlidhjen e kthinave përbrenda shtëpisë, tregon
relacionin e hapësirave me pation, shihet se si të gjitha këto kthina janë te orientuara
kah patio me qëllim të ndriçimit të mjaftueshëm për të gjithë shtëpinë. Fillimisht ka
qenë diagramatizimi më pas nga ndërlidhja e tyre është bërë gjenerimi i të gjitha
hapësirave dhe në fund formësimi i volumeve të etazheve.
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8.2 Shtëpia 2

Përdhesa

Kati

Gjenerimi i hapësirave

Gjenerimi i hapësirave

Formësimi i volumeve

Fig.1.28: Diagramatizimi - Shtëpia 2

Shtëpia e tipit 2 është pothuajse e ngjashme me shtëpinë 1, në bazë të diagarmit vërehet
se organizimi i kthinave është i ngjashëm për shkak se edhe tek kjo shtëpi është evident
patio, prej të cilit bëhet ndriçimi dhe rrezatimi i hapësirave të brendshme. Në bazë të
volumeve shihet qartë se përveç patios në pjesën qendrore të shtëpisë është imponuar
gjenerimi i atriumit në pjesën fundore të shtëpisë për ndriçim adekuat të kthinave në atë
pjesë.
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8.3 Shtëpia 3

Përdhesa

Kati

Gjenerimi i hapësirave

Gjenerimi i hapësirave

Formësimi i volumeve

Fig.1.29: Diagramatizimi - Shtëpia 3

Tipi 3 i shtëpisë ka përmbajtje me ndryshe se të dy tipet e tjera, e përbashkëta me
shtëpitë e tjera është fakti që përmban pation si një mundësi për ndriçim të duhur. Pika
më pozitive për këtë tipologji të shtëpisë është fakti që fasadën ballore e ka të lirë për
shfrytëzim nga banorët, në krahasim me dy tipet e tjera që këtë fasadë e kanë në
shfrytëzim të lokalit. Pra, pjesa e përparme e shtëpisë merr ndriçim direkt ndërsa
kthinat që gjenden në pjesën fundore të shtëpisë, marrin ndriçimin nga patio.
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9. STRUKTURA
9.1 Koncepti struktural
Duke u nisur nga fakti që tipologjia e shtëpive është në rend, atëherë moduli struktural
është zgjidhur ne një mënyrë të përshtatshme, duke marrë parasysh distancat e shtëpive
dhe disnivelin e izohipseve në lokacion. Qëllimi kryesor ishte që përveç zgjidhjes së
modulit struktural të kontrollohej koha për të cilën ndërtohen shtëpitë, përkatësisht
reduktimi i kohës në ndërtimin e lagjes, duke mos u ndikuar nga fuqia punëtore dhe
njëkohësisht nga faktorët e jashtëm.

9.2 Materiali strukturor – Betoni i parafabrikuar
Koncepti i parafabrikimit përfshin ndërtimin tek ato objekte, ku shumica e
komponentëve strukturorë janë të standardizuara dhe prodhuar në fabrikë, dhe pastaj
transportohen në vend për implementim. Këto komponentë janë prodhuar nga metoda
industriale të bazuara në masë për të ndërtuar një numër të madh ndërtesash në një kohë
të shkurtër me kosto të ulët.

Tiparet kryesore të këtij procesi të ndërtimit janë si vijon:
• Ndarja dhe specializimi i fuqisë punëtore njerëzore
• Përdorimi i mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të tjera, zakonisht të
automatizuara, në prodhimin e pjesëve dhe produkteve standarde të
këmbyeshme
• Krahasuar me betonin zakonshëm, betoni i parafabrikuar është më i shpejtë dhe
nuk varet nga kushtet e pafavorshme të motit
• Përpunimi ne fabrikë lejon rritjen e efikasitetit, kontrollin e kualitetit të lartë dhe
kontrollim më të madh në përfundim.

Ky lloj ndërtimi kërkon një ristrukturim të konstruksionit konvencional, proces për të
mundësuar ndërveprimin midis fazës së projektimit dhe planifikimit të prodhimit në
mënyrë që të përmirësohet dhe përshpejtohet ndërtimi.
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9.3 Moduli strukturor
Shtëpia 1

Shtëpia 2

Shtëpia 3

Fig.1.30: Moduli strukturor i shtëpive
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Pllaka është e ndërtuar nga betoni i
parafabrikuar. Në secilën shtëpi
gjenden tri pllaka gjithsej, pllaka mbi
themel dhe pllakat e etazheve. Tek
shtëpia e parë, pllaka ka dim. 7x20m,
te shtëpia e dytë ka dim. 7x20,
ndërsa te shtëpia e tretë ka dim.
7x12m

Shtyllat për nga materializimi
janë beton i parafabrikuar. Tek
secila shtëpi dimenzionet e
shtyllave janë të njejta
25x25cm, mirëpo ndryshojnë
distancat mes tyre varësisht prej
rastesrit të shtëpisë

Trajet kanë te njejtin material si
pjesa tjetër e strukturës, janë me
dimenzione të njejta tek të gjitha
shtëpitë, 25x25cm. mirëpo
gjatësia e tyre ndryshon
varësisht prej konstruksionit

Baza e themelit është e ndërtuar
nga betoni i parafabrikuar. Tek të
gjitha shtëpitë shputa e themelit
është e njetjtë me dim.
75x75x25cm, ndërsa lartësia e
themelit është 100cm.

Fig.1.31: Aksonometri e eksploduar e strukturës
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9.4 Materializimi i jashtëm
Përdorimi i materialit të jashtëm ishte një sfidë më vete për shkak të tipologjisë të
shtëpive. Materiali i përdorur duhet që të ishte i lehtë për implementim dhe në të njëjtën
kohë të kishte kosto të ulët, por edhe të punohej për një kohë më të shkurtër se sa
materialet e zakonshme. Kështu pas hulumtimeve të shumta, rezultoi se materiali më i
përshtatshëm ishte sandviç paneli, i cili ka mjaft përparësi edhe pse është material
ndryshe që përdoret në fushën e banimit.

9.4.1 Sandviç paneli
Një panel sandviç është çdo strukturë e përbërë nga tre shtresa: një bërthamë me
densitet të ulët dhe dy shtresa të holla të lidhura me të. Panelet sandviç kane aplikime të
ndryshme ku kërkohet një kombinim i ngurtësisë së lartë strukturore dhe peshës së ulët.
Këto panele janë një shembull i një përbërje të strukturuar sandviç: forca dhe
lidhshmëria e kësaj teknologjie e bën më të njohur dhe të përhapur. Kjo do të thotë se
panelet kanë shumë aplikime dhe vijnë në shumë forma, materiali kryesor dhe shtresat
anësore mund të ndryshojnë varësisht prej llojit dhe prodhuesit.

Përparësitë e këtij materiali janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesha të lehta që mund të shkaktojnë themel dhe strukturë më të lehta
Transporti i shpejtë dhe montimi i lehtë në lartësi
Rezistent në tërmet
Izolime të mira termike
Përdorimi më i mirë i hapësirës për shkak të trashësisë së duhur
Kosto më të ulëta për themelet dhe strukturën e ndërtesave për shkak të
peshës së lehtë të paneleve të çatisë dhe sandviçëve të murit
Instalimi i lehtë i tubave të ujit, tubave të ujërave të zeza dhe kabllove të
energjisë elektrike
Produkte të bukura dhe shumëllojshmëri ngjyrash
Pastrim i lehtë dhe pa mirëmbajtje
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Fig.1.32: Detali i lidhjes së panelit sanduiç

SHTYLLA
25 x25cm

SUVATIM
I 1.5- 2cm

MURI ME BLLOK
ARGJILE 20cm

KONSTRUKSIONI MBAJTЁS I
PANELEVE ( PANELE
METALIKE) DIM. 5x5cm

PANELI SANDUIÇ 80mm

Fig.1.33: Detali i lidhjes së panelit sanduiç me shtyllën
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9.5 Paramasa dhe parallogaria

Shtëpia 1 P+1
Paramasa dhe parallogaria

Punët e ndërtimatrisë dhe zejtarisë
Përshkrimi i punëve
1

Gërmimi i gjerë i dheut për krijimin e hapësirës
për themele me dimensione ,kjo perfshinë
edhe transportin deri në deponi në largësi jo
më të vogël se 5 km

1.2

Gërmimi i dheut të kategorisë së tretë për
themele me dimensione të dhëna sipas
detaleve të arkitekturës,kjo perfshinë edhe
transportin deri ne deponi në largësi jo më të
vogël se 5 km

1.3

Furnizimi dhe mbushja me çakull 0-60mm
(material nga gurëthyesi) për nivelizimin e
terenit. Kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij

Furnizimi dhe betonimi i themeleve të vequara
me beton të dhënë në fazen e statikës

2.2

Furnizimi I themeleve të vequara të armuar
me armaturë të dhënë në fazën e statikës

2.3

Furnizimi dhe betonimi I pllakës mbi themele
me beton arme me armim të dhënë sipas fazës
së statikës.

2.4

Furnizimi i pllakës mbi themele me armaturë
rrjetë me armim të dhënë sipas fazës së
statikës.

2.5

Furnizimi dhe betonimi i shtyllave nga betoni i
armuar të dhënë sipas projektit arkitektonik
Furnizimi dhe armimi i shtyllave beton arme me
armaturë të dhënë sipas fazës së statikës
Furnizimi dhe betonimi pllakës masive me
trashësi 25 cm
Furnizimi dhe armimi i pllakave masive me
armaturë me trashësi 25 cm

2.7
2.8

Cmimi

Shuma

m³

33.60

8.00

268.80

m³

6.75

8.00

54.00

m³

18.24
Gjithësej

15.00

273.60
596.40

m³

3.05

50.00

152.50

kg

520.00

0.85

442.00

m²

35.00

85.00

2975.00

kg

315.00

0.85

267.75

m³

5.25

85.00

446.25

kg

1470.00

0.85

1249.50

m²

70.00

50.00

3500.00

kg

1294.00

0.85

1099.90

Punët e betonit dhe armatura

2.1

2.6

Sasia

Punët e gërmimit dhe nivelizimit

1.1

2

Njesia
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2.9

Furnizimi dhe betonimi i shkallëve kryesore
nga betoni i armuar me dim.
30cmx17.0cmx110 cm, kjo përfshinë edhe
pllakën e armuar me trashësi 16cm me armim

2.1

Furnizimi dhe armimi i shkallëve kryesore nga
betoni i armuar me dim. 30cmx17.0cmx110
cm, kjo përfshinë edhe pllakën e armuar me
trashësi 16cm me armim të dhënë sipas fazës
së statikës

3

copë

17.00

40.00

680.00

kg

163.40
Gjithësej

0.85

138.89
10951.79

Punët e muratimit

3.1

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve
me trashësi 20 cm me blloka prej argjilli
.Pozicioni përfshinë materialin lidhës (llaq
vazhdues 1:1:3) për muratim

m²

252.00

12.00

3024.00

3.2

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve
ndarëse nga pllakat e gipsit me trashësi
t=12.5cm

m²

350.00
Gjithësej

21.00

7350.00
10374.00

m²

112.70

25.00

2817.50

m²

112.70

6.00

676.20

m²

112.70

11.00

1239.70

m'

11.60

11.50

133.40

m'

20.00
Gjithësej

11.50

230.00
5096.80

m²

293.20

8.00

2345.60

4

Punët e kulmit

4.1

Furnizimi me material si dhe punimi I
konstruksionit të kulmit me konstruksion prej
profileve të drurit me pjerrtësi sipas detalit te
dhënë në arkitekturë. Llogaria bëhet sipas m²
të kulmit të punuar në sipërfaqe horizontale .

4.2

Furnizimi me material si dhe vendosja e
dyshemesë prej dërrasave në tërë sipërfaqen e
kulmit. Llogaria bëhet sipas m² të kulmit të
punuar në sipërfaqe horizontale .

4.3

Furnizimi me material si dhe mbulimi I kulmit
me llamarine të valëzuar. Pozicioni përfshinë
listelat me dimensione (5x8) cm. Llogaria bëhet
sipas m² të kulmit të punuar në sipërfaqe
horizontale .
Furnizimi dhe montimi i ulluqeve vertikale me
profile rrethore Ø12.5 cm.pozicioni përfshinë
edhe të gjitha pjeset fazonike (lidhëse). Ulluqet
punohen nga llamarina e plastifikuar

4.4

4.5

5
5.1

Furnizimi dhe montimi I ulluqeve horizontale
me profile gjysem rrethore Ø12.5 cm, pozicioni
perfshinë edhe të gjitha pjeset fazonike
(lidhëse). Ulluqet punohen nga llamarina e
plastifikuar
Punët e dyshemesë
Furnizimi me material dhe montimi I
hidroizolimit në dysheme të objektit, në nyjen
sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale
30 cm . Llogaritja më m² të sipërfaqes së
punuar

60

5.2

Furnizimi me material dhe montimi i stiroporit
në dysheme me trashësi 2 cm+2cm si dhe dy
folie pvc.

5.3

Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih
betonit me trashësi 5 cm

5.4

Furnizimi me material dhe montimi I parketit
me trashësi 20 mm, pozicioni i perfshinë edhe
llajsnet këndore.

6

m²

263.20

4.00

1052.80

m²

263.20

6.00

1579.20

m²

250.00
Gjithësej

35.00

8750.00
13727.60

Punët e pllakave

6.2

Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të
qeramikes (të klasit të parë) me ngjitës në mur
në kuzhinë dhe banjo.

m²

23.64

15.00

354.60

6.3

Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të
qeramikes(të klasit të parë) me ngjitës në
dysheme në kuzhinë dhe banjo.

m²

6.12

15.00

91.80

6.4

Furnizimi dhe mveshja me dru në basamakët e
shkallëve me dimensione 30 cmx17 cm x 110
cm

copë

34.00
Gjithësej

35.00

1190.00
1636.40

copë
copë
copë
copë
copë
copë

1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
2.00

550.00
550.00
850.00
110.00
150.00
180.00

550.00
550.00
850.00
112.00
450.00
360.00

copë
copë

4.00
4.00

1760
980

7040.00

7
7.1

7.2

Dyert dhe Dritaret
Furnizimi me material dhe montimi i dyerve të
hyrjes, ballkoneve PVC sipas skemës për dyer
dhe dritare, pozicioni perfshine edhe ramin,
mekanizmat për hapje mbyllje dhe bravën
Dimensionet
100/220 (dera e hyrjes)
100/220 (derë e erëmbrojtësit)
440/220 (dritaret e lokalit)
90/220 (dritaret e katit)
70/220 (dyert e nyjeve sanitare)
90/220 (dera e terases)
Furnizimi me material dhe montimi I dritareve
rreshqitese (paluese) së patios 700x280cm,
nga Alumin sipas skemës për dyer dhe dritare,
pozicioni perfshine edhe ramin,mekanizmat
për hapje mbyllje dhe bravën

7.3

Furnizimi me material dhe montimi i dritareve
rrëshqitëse (paluese) së patios 390x280cm,
nga alumini sipas skemës për dyer dhe dritare,
pozicioni përfshinë edhe ramin, mekanizmat
për hapje mbyllje dhe bravën

7.4

Furnizimi me material si dhe montimi i dyerve
të brendshme nga druri me dim. 90x210cm

3920.00
copë

4.00

Gjithësej

250

1000.00

14832.00
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8

8.1
8.3

8.4
8.5

Punët e lyerjes

urnizimi me material dhe suvatimi me llaq të
vazhduar ne tri shtresa.
Furnizimi dhe gletimi me glet në minimimum dy
shtresa, kjo perfshine grryerjen, pastrimin dhe
përgatitjen
Furnizimi me material si dhe lyerja me ngjyrë
bazë në minimium dy shtresa
Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor
në minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra
caktohet sipas kërkesës së investitorit

m²

1246.76

8.00

9974.08

m²

683.32

4.00

2733.28

m²

683.32

0.60

409.99

m²

683.32

1.80

1229.98

Gjithësej
9
9.1

14347.33

Punët e Fasadës
Furnizimi me material dhe vendosja e paneleve
sanduiç( llamarinë e valëzuar + termoizolim)
me trashësi t=80mm
Rekapitulimi i tërsishëm

m²

310.00
Gjithësej

25.00

7750.00
7750.00
79,312.32 €
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Shtëpia 2 P+1
Paramasa dhe parallogaria

Punët e ndërtimatrisë dhe zejtarisë
Përshkrimi i punëve
1

Gërmimi i gjerë i dheut për krijimin e hapësirës
për themele me dimensione ,kjo perfshinë
edhe transportin deri në deponi në largësi jo
më të vogël se 5 km

1.2

Gërmimi i dheut të kategorisë së tretë për
themele me dimensione të dhëna sipas
detaleve të arkitekturës,kjo perfshinë edhe
transportin deri ne deponi në largësi jo më të
vogël se 5 km

1.3

Furnizimi dhe mbushja me çakull 0-60mm
(material nga gurëthyesi) për nivelizimin e
terenit. Kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij

Furnizimi dhe betonimi i themeleve të vequara
me beton të dhënë në fazen e statikës

2.2

Furnizimi I themeleve të vequara të armuar
me armaturë të dhënë në fazën e statikës

2.3

Furnizimi dhe betonimi I pllakës mbi themele
me beton arme me armim të dhënë sipas fazës
së statikës.

2.4

Furnizimi i pllakës mbi themele me armaturë
rrjetë me armim të dhënë sipas fazës së
statikës.

2.5

Furnizimi dhe betonimi i shtyllave nga betoni i
armuar të dhënë sipas projektit arkitektonik
Furnizimi dhe armimi i shtyllave beton arme me
armaturë të dhënë sipas fazës së statikës
Furnizimi dhe betonimi pllakës masive me
trashësi 25 cm
Furnizimi dhe armimi i pllakave masive me
armaturë me trashësi 25 cm

2.7
2.8

Cmimi

Shuma

m³

33.60

8.00

268.80

m³

6.75

8.00

54.00

m³

18.24
Gjithësej

15.00

273.60
596.40

m³

3.05

50.00

152.50

kg

520.00

0.85

442.00

m²

32.20

85.00

2737.00

kg

300.00

0.85

255.00

m³

5.25

85.00

446.25

kg

1470.00

0.85

1249.50

m²

58.00

50.00

2900.00

kg

1192.00

0.85

1013.20

Punët e betonit dhe armatura

2.1

2.6

Sasia

Punët e gërmimit dhe nivelizimit

1.1

2

Njesia
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2.9

Furnizimi dhe betonimi i shkallëve kryesore
nga betoni i armuar me dim.
30cmx17.0cmx110 cm, kjo përfshinë edhe
pllakën e armuar me trashësi 16cm me armim

2.1

Furnizimi dhe armimi i shkallëve kryesore nga
betoni i armuar me dim. 30cmx17.0cmx110
cm, kjo përfshinë edhe pllakën e armuar me
trashësi 16cm me armim të dhënë sipas fazës
së statikës

3

copë

17.00

40.00

680.00

kg

163.40
Gjithësej

0.85

138.89
10014.34

Punët e muratimit

3.1

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve
me trashësi 20 cm me blloka prej argjilli
.Pozicioni përfshinë materialin lidhës (llaq
vazhdues 1:1:3) për muratim

m²

252.00

12.00

3024.00

3.2

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve
ndarëse nga pllakat e gipsit me trashësi
t=12.5cm

m²

362.00
Gjithësej

21.00

7602.00
10626.00

m²

117.46

25.00

2936.50

m²

117.46

6.00

704.76

m²

117.46

11.00

1292.06

m'

11.60

11.50

133.40

m'

20.00
Gjithësej

11.50

230.00
5296.72

m²

279.56

8.00

2236.48

4

Punët e kulmit

4.1

Furnizimi me material si dhe punimi I
konstruksionit të kulmit me konstruksion prej
profileve të drurit me pjerrtësi sipas detalit te
dhënë në arkitekturë. Llogaria bëhet sipas m²
të kulmit të punuar në sipërfaqe horizontale .

4.2

Furnizimi me material si dhe vendosja e
dyshemesë prej dërrasave në tërë sipërfaqen e
kulmit. Llogaria bëhet sipas m² të kulmit të
punuar në sipërfaqe horizontale .

4.3

Furnizimi me material si dhe mbulimi I kulmit
me llamarine të valëzuar. Pozicioni përfshinë
listelat me dimensione (5x8) cm. Llogaria bëhet
sipas m² të kulmit të punuar në sipërfaqe
horizontale .
Furnizimi dhe montimi i ulluqeve vertikale me
profile rrethore Ø12.5 cm.pozicioni përfshinë
edhe të gjitha pjeset fazonike (lidhëse). Ulluqet
punohen nga llamarina e plastifikuar

4.4

4.5

5
5.1

Furnizimi dhe montimi I ulluqeve horizontale
me profile gjysem rrethore Ø12.5 cm, pozicioni
perfshinë edhe të gjitha pjeset fazonike
(lidhëse). Ulluqet punohen nga llamarina e
plastifikuar
Punët e dyshemesë
Furnizimi me material dhe montimi I
hidroizolimit në dysheme të objektit, në nyjen
sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale
30 cm . Llogaritja më m² të sipërfaqes së
punuar
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5.2

Furnizimi me material dhe montimi i stiroporit
në dysheme me trashësi 2 cm+2cm si dhe dy
folie pvc.

5.3

Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih
betonit me trashësi 5 cm

5.4

Furnizimi me material dhe montimi I parketit
me trashësi 20 mm, pozicioni i perfshinë edhe
llajsnet këndore.

6

m²

249.56

4.00

998.24

m²

249.56

6.00

1497.36

m²

239.00
Gjithësej

35.00

8365.00
13097.08

Punët e pllakave

6.2

Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të
qeramikes (të klasit të parë) me ngjitës në mur
në kuzhinë dhe banjo.

m²

23.64

15.00

354.60

6.3

Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të
qeramikes(të klasit të parë) me ngjitës në
dysheme në kuzhinë dhe banjo.

m²

6.12

15.00

91.80

6.4

Furnizimi dhe mveshja me dru në basamakët e
shkallëve me dimensione 30 cmx17 cm x 110
cm

copë

34.00
Gjithësej

35.00

1190.00
1636.40

copë
copë
copë
copë
copë
copë

1.00
1.00
1.00
2.00
4.00
2.00

550.00
550.00
850.00
110.00
150.00
180.00

550.00
550.00
850.00
112.00
600.00
360.00

copë
copë

4.00
4.00

1760
980

7040.00

7
7.1

7.2

Dyert dhe Dritaret
Furnizimi me material dhe montimi i dyerve të
hyrjes, ballkoneve PVC sipas skemës për dyer
dhe dritare, pozicioni perfshine edhe ramin,
mekanizmat për hapje mbyllje dhe bravën
Dimensionet
100/220 (dera e hyrjes)
100/220 (derë e erëmbrojtësit)
440/220 (dritaret e lokalit)
90/220 (dritaret e katit)
70/220 (dyert e nyjeve sanitare)
90/220 (dera e terases)
Furnizimi me material dhe montimi I dritareve
rreshqitese (paluese) së patios 420x280cm,
nga Alumin sipas skemës për dyer dhe dritare,
pozicioni perfshine edhe ramin,mekanizmat
për hapje mbyllje dhe bravën

7.3

Furnizimi me material dhe montimi i dritareve
rrëshqitëse (paluese) së patios 320x280cm,
nga alumini sipas skemës për dyer dhe dritare,
pozicioni përfshinë edhe ramin, mekanizmat
për hapje mbyllje dhe bravën

7.4

Furnizimi me material si dhe montimi i dyerve
të brendshme nga druri me dim. 90x210cm

3920.00
cope

4.00

Gjithësej

250

1000.00

14982.00
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8

8.1
8.3

8.4
8.5

Punët e lyerjes

Furnizimi me material dhe suvatimi me llaq të
vazhduar ne tri shtresa.
Furnizimi dhe gletimi me glet në minimimum dy
shtresa, kjo perfshine grryerjen, pastrimin dhe
përgatitjen
Furnizimi me material si dhe lyerja me ngjyrë
bazë në minimium dy shtresa
Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor
në minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra
caktohet sipas kërkesës së investitorit

m²

1275.50

8.00

10204.00

m²

695.20

4.00

2780.80

m²

695.20

0.60

417.12

m²

695.20

1.80

1251.36

Gjithësej
9
9.1

14653.28

Punët e Fasadës
Furnizimi me material dhe vendosja e paneleve
sanduiç( llamarinë e valëzuar + termoizolim)
me trashësi t=80mm
Rekapitulimi I tërsishëm

m²

310.00
Gjithësej

25.00

7750.00
7750.00
78,652.22 €
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Shtëpia 3 P+1
Paramasa dhe parallogaria

Punët e ndërtimatrisë dhe zejtarisë
Përshkrimi i punëve
1

Gërmimi i gjerë i dheut për krijimin e hapësirës
për themele me dimensione ,kjo perfshinë
edhe transportin deri në deponi në largësi jo
më të vogël se 5 km

1.2

Gërmimi i dheut të kategorisë së tretë për
themele me dimensione të dhëna sipas
detaleve të arkitekturës,kjo perfshinë edhe
transportin deri ne deponi në largësi jo më të
vogël se 5 km

1.3

Furnizimi dhe mbushja me çakull 0-60mm
(material nga gurëthyesi) për nivelizimin e
terenit. Kjo përfshin edhe ngjeshjen e tij

Furnizimi dhe betonimi i themeleve të vequara
me beton të dhënë në fazen e statikës

2.2

Furnizimi I themeleve të vequara të armuar
me armaturë të dhënë në fazën e statikës

2.3

Furnizimi dhe betonimi I pllakës mbi themele
me beton arme me armim të dhënë sipas fazës
së statikës.

2.4

Furnizimi i pllakës mbi themele me armaturë
rrjetë me armim të dhënë sipas fazës së
statikës.

2.5

Furnizimi dhe betonimi i shtyllave nga betoni i
armuar të dhënë sipas projektit arkitektonik
Furnizimi dhe armimi i shtyllave beton arme me
armaturë të dhënë sipas fazës së statikës
Furnizimi dhe betonimi pllakës masive me
trashësi 25 cm
Furnizimi dhe armimi i pllakave masive me
armaturë me trashësi 25 cm

2.7
2.8

Cmimi

Shuma

m³

20.80

8.00

166.40

m³

5.40

8.00

43.20

m³

14.95
Gjithësej

15.00

224.25
433.85

m³

3.05

50.00

152.50

kg

450.00

0.85

382.50

m²

22.00

85.00

1870.00

kg

280.00

0.85

238.00

m³

4.20

85.00

357.00

kg

756.00

0.85

642.60

m²

16.27

50.00

813.50

kg

580.00

0.85

493.00

Punët e betonit dhe armatura

2.1

2.6

Sasia

Punët e gërmimit dhe nivelizimit

1.1

2

Njesia
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2.9

Furnizimi dhe betonimi i shkallëve kryesore
nga betoni i armuar me dim.
30cmx17.0cmx110 cm, kjo përfshinë edhe
pllakën e armuar me trashësi 16cm me armim

2.1

Furnizimi dhe armimi i shkallëve kryesore nga
betoni i armuar me dim. 30cmx17.0cmx110
cm, kjo përfshinë edhe pllakën e armuar me
trashësi 16cm me armim të dhënë sipas fazës
së statikës

3

copë

17.00

40.00

680.00

kg

163.40
Gjithësej

0.85

138.89
5767.99

Punët e muratimit

3.1

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve
me trashësi 20 cm me blloka prej argjilli
.Pozicioni përfshinë materialin lidhës (llaq
vazhdues 1:1:3) për muratim

m²

220.50

12.00

2646.00

3.2

Furnizimi me material dhe muratimi i mureve
ndarëse nga pllakat e gipsit me trashësi
t=12.5cm

m²

308.00
Gjithësej

21.00

6468.00
9114.00

m²

65.10

25.00

1627.50

m²

65.10

6.00

390.60

m²

65.10

11.00

716.10

m'

11.60

11.50

133.40

m'

12.60
Gjithësej

11.50

144.90
3012.50

m²

134.00

8.00

1072.00

4

Punët e kulmit

4.1

Furnizimi me material si dhe punimi I
konstruksionit të kulmit me konstruksion prej
profileve të drurit me pjerrtësi sipas detalit te
dhënë në arkitekturë. Llogaria bëhet sipas m²
të kulmit të punuar në sipërfaqe horizontale .

4.2

Furnizimi me material si dhe vendosja e
dyshemesë prej dërrasave në tërë sipërfaqen e
kulmit. Llogaria bëhet sipas m² të kulmit të
punuar në sipërfaqe horizontale .

4.3

Furnizimi me material si dhe mbulimi I kulmit
me llamarine të valëzuar. Pozicioni përfshinë
listelat me dimensione (5x8) cm. Llogaria bëhet
sipas m² të kulmit të punuar në sipërfaqe
horizontale .
Furnizimi dhe montimi i ulluqeve vertikale me
profile rrethore Ø12.5 cm.pozicioni përfshinë
edhe të gjitha pjeset fazonike (lidhëse). Ulluqet
punohen nga llamarina e plastifikuar

4.4

4.5

5
5.1

Furnizimi dhe montimi I ulluqeve horizontale
me profile gjysem rrethore Ø12.5 cm, pozicioni
perfshinë edhe të gjitha pjeset fazonike
(lidhëse). Ulluqet punohen nga llamarina e
plastifikuar
Punët e dyshemesë
Furnizimi me material dhe montimi I
hidroizolimit në dysheme të objektit, në nyjen
sanitare me ngritje në mure në lartësi minimale
30 cm . Llogaritja më m² të sipërfaqes së
punuar

68

5.2

Furnizimi me material dhe montimi i stiroporit
në dysheme me trashësi 2 cm+2cm si dhe dy
folie pvc.

5.3

Furnizimi me material dhe shtruarja e estrih
betonit me trashësi 5 cm

5.4

Furnizimi me material dhe montimi I parketit
me trashësi 20 mm, pozicioni i perfshinë edhe
llajsnet këndore.

6

m²

110.00

4.00

440.00

m²

110.00

6.00

660.00

m²

100.00
Gjithësej

35.00

3500.00
5672.00

Punët e pllakave

6.2

Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të
qeramikes (të klasit të parë) me ngjitës në mur
në kuzhinë dhe banjo.

m²

22.50

15.00

337.50

6.3

Furnizimi me material dhe montimi i pllakave të
qeramikes(të klasit të parë) me ngjitës në
dysheme në kuzhinë dhe banjo.

m²

4.80

15.00

72.00

6.4

Furnizimi dhe mveshja me dru në basamakët e
shkallëve me dimensione 30 cmx17 cm x 110
cm

copë

34.00
Gjithësej

35.00

1190.00
1599.50

copë
copë
copë
copë

1.00
1.00
6.00
2.00

550.00
550.00
110.00
150.00

550.00
550.00
116.00
300.00

copë

2.00

1760

3520.00

cope

7.00
Gjithësej

250

1750.00
6786.00

m²

220.00

8.00

1760.00

m²

836.00

4.00

3344.00

m²

836.00

0.60

501.60

7
7.1

7.2

7.4

8
8.1
8.3

8.4

Dyert dhe Dritaret
Furnizimi me material dhe montimi i dyerve të
hyrjes, ballkoneve PVC sipas skemës për dyer
dhe dritare, pozicioni perfshine edhe ramin,
mekanizmat për hapje mbyllje dhe bravën
Dimensionet
100/220 (dera e hyrjes)
100/220 (derë e erëmbrojtësit)
90/220 (dritaret )
70/220 (dyert e nyjeve sanitare)
Furnizimi me material dhe montimi I dritareve
rreshqitese (paluese) së patios 350x280cm,
nga Alumin sipas skemës për dyer dhe dritare,
pozicioni perfshine edhe ramin,mekanizmat
për hapje mbyllje dhe bravën
Furnizimi me material si dhe montimi i dyerve
të brendshme nga druri me dim. 90x210cm
Punët e lyerjes
Furnizimi me material dhe suvatimi me llaq të
vazhduar ne tri shtresa.
Furnizimi dhe gletimi me glet në minimimum dy
shtresa, kjo perfshine grryerjen, pastrimin dhe
përgatitjen
Furnizimi me material si dhe lyerja me ngjyrë
bazë në minimium dy shtresa
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8.5

Furnizimi me material dhe lyerja me polikolor
në minimum dy shtresa, lloji dhe ngjyra
caktohet sipas kërkesës së investitorit

m²

836.00

1.80

Gjithësej
9
9.1

1504.80
7110.40

Punët e Fasadës
Furnizimi me material dhe vendosja e paneleve
sanduiç( llamarinë e valëzuar + termoizolim)
me trashësi t=80mm
Rekapitulimi I tërsishëm

m²

310.00
Gjithësej

25.00

7750.00
7750.00
47,246.24 €
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10. INTERPRETIMI I PROJEKTIT
10.1 Shtëpia 1 - Masterplani dhe bazat

Përdhesa

Kati

Ky lloj i shtëpisë shtrihet
përgjatë dy skajeve të
lokacionit, dhe është e
ngjitur me tipologjinë 2 të
shtëpisë, kanë qasje të
përshtatshme ndaj rrugës
dhe distanca të mjaftueshme
ndaj saj. Secila prej shtëpive
në përdhesë përmban lokalin
që mund të shfrytëzohet
sipas preferencave të
banoreve. Thellësia e
shtëpive është 20m, thellësi
kjo që është sfidë në
aspektin e ndriqimit, mirëpo
që në këtë rast është
zgjidhur përmes patios në
qendër të shtëpisë, rreth të
cilit janë orientuar të gjitha
hapësirat banuese.

Prerja
gjatësore
Fig.1.34:
Masterplani dhe bazat
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Prerja tërthore

Prerja në masterplan

Fig.1.34: Prerjet
Fasada

72

Ventilimi gjatë verës

Fig.1.35: Fasada dhe ventilimi

Fleksibiliteti

73

Përdhesa

Kati

Fig.1.36: Fleksibiliteti i bazave
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10.2 Shtëpia 2 - Masterplani dhe bazat

Përdhesa

Kati

Tipologjia e shtëpive
është shtëpi në rend,
përkatësisht ky lloj i
shtëpisë është i ngjitur me
tipologjinë 1 të shtëpisë,
kjo shtëpi ka të
inkuadruar pation në
qendër të saj që siguron
ndriqim për qëndrimin
ditor, kuzhinën dhe
hapsirën komunikuese.
Në anën tjetër dhomat që
gjenden në përdhesë dhe
ato në katin 1 marrin
ndriqim nga patio në fund
të shtepisë .

Fig.1.37: Masterplani dhe bazat

75

Prerja gjatësore

Prerja tërthore

Fasada

Fig.1.37: Prerjet dhe fasada
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Ventilimi gjatë verës

Ventilimi gjatë dimrit

Fig.1.38: Ventilimi
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Fleksibiliteti
Përdhesa

Kati

Fig.1.39: Fleksibiliteti i bazave
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10.3 Shtëpia 3 - Masterplani dhe bazat

Përdhesa

Kati

Tipologjia e shtëpive është
në rend, që nënkupton që të
gjitha shtëpitë janë të
ngjitura me njëra tjetrën dhe
në rastin konkret janë të
renditura ngjajshëm me
radhitjen e tullave në një
kënd të përshtatshëm
përkitazi me rrugën
ekzistuese, seclia shtëpi e
plotëson njëra - tjetrën.
Shtëpitë kanë oborrin e
përparëm ndërsa oborr i
pasëm konsiderohet patio
që gjendet në kuadër të
gabaritit të shtëpisë.
Përdhesa përmban
hapësirën komunikuese,
nyjet sanitare, qëndrimin
ditor dhe kuzhinën , e cila
ka dalje tek patio.

Fig.1.40: Masterplani dhe bazat
bazave
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Prerja gjatësore

Prerja tërthore

Prerja në masterplan

Fig.1.41: Prerjet
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Fasada

Ventilimi gjatë verës

Ventilimi bëhet përmes dritareve në
fasadën ballore dhe përmes patios në
pjesën fundore të shtëpisë. Gjatë verës
për shkak të vegjetacionit që ka, patio
krijon një mikroklimë për shtëpinë,
duke e freskuar ajrin, ndërsa gjatë
dimrit si rezultat i formës që kë
shëndërrohet në një serrë që ngrohë
shtëpinë dhe ndihmon në rujatjen e
energjisë

Ventili tërthor gjatë verës dhe dimrit

Fig.1.41: Fasada dhe ventilimi
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Fleksibiliteti
Përdhesa

Kati

Fig.1.42: Fleksibiliteti i bazave

82

10.4 Imazhet atmosferike

Fig.1.43: Lagjia - Renditja e shtëpive, parteri dhe rruga
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Fig.1.44: Shtëpia 1 - Qëndrimi ditor, kuzhina dhe tryezaria
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Fig.1.44: Shtëpia 2 - Qëndrimi ditor, kuzhina dhe tryezaria
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Fig.1.45: Shtëpia 2 - Ndriçimi nga patio
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Fig.1.46: Shtëpia 2 - Dhomë gjumi, depërtimi i ndriçimit nga patio
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Fig.1.47: Shtëpia 2 - Dhomë gjumi, depërtimi i ndriçimit nga patio
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Fig.1.48: Shtëpia 3 - Ndriçimi nga patio në kuzhinë dhe tryezari
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